Van onze verlaggever
Martijn van Calmhout

DELT Historici hebben een veel
toe grote greep op het maatschappelijk
debat in Nederland. Het is
talsof we vooral in onze achtertuin
kippen kijken bij het autorijden,
zegt universitair docent futuristische
Patrick van der Duin van de IU Delft.
"Vind je het gek
dat we voortdurend worden ver-
raast door wat er op het
flaneur?"

Toekomstonderzoeker en econoom
Van der Duin is maandag een van
het gaste in het maandelijkse Kennисcafé
in debatcentrum De Balle in Amster-
dam, dat ditmaal met vakdeskundigen
radicalisch vooruitblikt naar het jaar
2050. Hij zet grote vraagte-
kens bij de idee dat het verleden
lessen biedt voor
de toekomst. "Geschiedenis her-
haalt zich op de
keper door de
periode nu,
zo simpel
is dat. Wie dat
denkt, gaat ervan
uit dat je nieuwe zeiken hebt met
ouderdomme aanjagen bestrijden."

Volgens de Delitse onderzoeker en
docent, ook verbonden aan de CNTS
Hogeschool in Tilburg, kan de focus
op historische parallellen zelfs contra-
productief werken in maatschappelijke
besluitvorming. "Steeds verwezen naar
de Amerikaanse invasie in Irak in 2003
slaat bijvoorbeeld de discussie over
grondtroepen in Syrië dood. Lessen uit
het verleden zijn beperkt. Ik pleit voor
meer vrijheid van denken over wat er in
deze situatie zou kunnen gebeuren,
lukken en misgaan."

De automatische nadruk op histori-
 sche continuité is volgens Van der
Duin niet alleen een vorm van gemak-
zucht, maar heeft bij bedrijven en
overheden ook te maken met gevestigde
belangen. "De meeste instanties den-
ken op korte termijn, waar veranderingen
geleidelijk gaan, behaald zijn en
gedurende de tijd echter al
ongrijpbaar en dus moeilijk opte pakken.
Voor het gemak negeren ze het dan
maar."

Dat bijvoorbeeld oliebedrijf Shell in
productiestudies vooruitkijkt naar
2050 noemt hij opmerkelijk, omdat het
op korte termijn milieu- en klimaat-
werken de context totaal gaan veranderen.

De jaartallen in toekomstscenario's
als het vorige wijk verschenen rapport
Nederland in 2030 en 2050 van het Cen-
traal Planbureau en het Planbureau
voor de Leefomgeving noemt hij hoe

dankbaar en willekeurig. "Het klinkt
concreet, maar eigenlijk
heeft ieder domein zijn eigen
vertaling van verandering. Zo concreet als 2050
voor de energieneutraliteit, is 2030 voor
een ministerie als Sociale Zaken al
totale
het inzicht.

In het meer technische domein sig-
naleert Van der Duin wel duidelijke
veranderingen in de opkomst en onderni-
gang van individuele producten en
diensten als e-mail of 'twitter, cd-speleer,
eder elektrisch rijden en Cloud-opslag.
Maar tegelijk is er op reorganisatie en
het buiten aan de dag van de dag.
't Kennelijk heeft welk bijzondere tech-
nologie een autonomie rits.

Van der Duin: "De belangrijkste
les uit futures studies is misschien wel
dat de toekomst altijd completer uittrekt
van vak specialisten of betogende
denken. Veel innovatie is meer een
kwestie van slimme marketing dan
van echte doorbraak. Mijn advies is
vooral: wantrouw de hype, morgen
zie er toch weer anders uit."

KennisCafé 2050. Maandag 14 de-
cember 20:00 uur, De Balle, Kleine
Gartmanplantsoen 10, Amsterdam.
Kaarten en info op deballe.nl