Opperschipper Kers, mag ik u verzoeken?

Tijdens uw veelzijdige loopbaan heeft u zich een zeeman in hart in nieren getoond. Een vakman. Een natuurlijk leider.

U was thuis op grote schepen, kleine schepen, oorlogsschepen en civiele schepen. Maar ook op land. Bijvoorbeeld tijdens uw uitzending naar de Balkan. Op al die schepen, en andere plaatsingen, heeft u voorbeeldig samengewerkt met iedereen die op uw pad kwam.

Uw antenne om de juiste signalen op te pikken - van de matroos derde klas tot en met de vice- admiraal - zijn zo goed ontwikkeld dat u elk team waarvan u deel uitmaakte naar een hoger plan wist te trekken. Dat culmineerde in uw functie als chef der equipage bij het Commando Zeestrijdkrachten. Daar was u niet alleen de vertegenwoordiger van de manschappen en de onderofficieren. Maar ook hun boegbeeld.

Ook heeft u een buitengewoon belangrijke rol gespeeld bij de reorganisatie van CZSK. Met praktische adviezen. Daar houdt u van, als man van de praktijk.

En dat bent u. In vele opzichten! Onlangs zag ik nog een heel leerzame tweet van uw hand voorbijkomen: "Zeeziek? Een aardappel aan een touwtje om je nek helpt!"

Dat u na het neerleggen van uw vorige functie niet als officier, maar in de rang van stafadjudant verder dient bij het veteraneninstituut, illustreert nog eens dat u het belang van de onderofficier in de krijgsmacht op uitmuntende wijze onder de aandacht weet te brengen.

Daarom heeft het Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.