Beste voorzitter en raadsleden,

Aan de voorzitter en raad van de gemeente Pekela. 29 mei 2015

10 jaar geleden vroeg de SP mij of ik kandidaat- raadslid wilde worden voor de partij in Pekela. Met een groep activisten van die partij hadden we net een afdeling opgericht in de 'roodste' gemeente van Nederland. Wat volgde was een historische eerste verkiezingsuitslag waar we meteen de tweede partij werden en we gelijk toetraden tot het gemeentebestuur. Onze lijsttrekker Hennie Hemmes werd wethouder en ik mocht de drie koppige fractie voorzitten. Twee gemeenteraadsverkiezingen verder mag ik onderdeel uit maken van de grootste fractie in Pekela. Daar komt nu een einde aan.

Met figuurlijke, maar helaas ook recent met letterlijke, pijn in het hart verlaat ik de raad en neem ik ontslag als raadslid met ingang van 1 juni 2015.Van mijn lichaam heb ik een forse waarschuwing gekregen. Daar moet ik nu naar luisteren. Het raadslidmaatschap is een van de dingen waar ik nu mee stop om tijd, ruimte en energie over te houden voor andere belangrijke zaken in het leven.

Ruim vijfendertig jaar geleden kwam ik als Stadjer naar Pekela. De afgelopen decennia heb ik als fysiotherapeut en in het verenigingsleven de gemeente en haar inwoners goed leren kennen. De afgelopen periode is dat nog intensiever geworden door het volksvertegenwoordigersschap. Mijn dank gaat uit naar veel Pekelders. Leden en sympathisanten van de SP maar ook veel mensen van buiten de partij of juist van een andere politieke kleur. Het blijft bijzonder dat politiek Pekela ondanks verschillende achtergronden als het er op aankomt bokje staat voor onze gemeente en gemeenschap. Koester dat.

Van alle mensen die ik heb mogen ontmoeten wil ik Gea Prummel in deze brief bij naam noemen. Zij was een onmisbare schakel in Pekela in het algemeen en de SP in het bijzonder. Het was een fijne tijd om naast haar te zitten in de raad en samen op te trekken tegen onrecht en ongelijkheid. Haar overlijden is het dieptepunt geweest in mijn raadsperiode.

Een politicus heb ik me nooit gevoeld. De spelletjes, die helaas onlosmakelijk verbonden blijken aan deze functie, hebben mij altijd tegengestaan. Daarentegen ben ik er trots op dat ik heb mogen bijdragen aan enkele historische beslissingen voor Pekela. Daarbij denk ik vooral aan het onderwijscentrum de Groenling, ontmoetingscentrum de Binding en het nieuwe zorgcentrum. Daarnaast is het goed en noodzakelijk dat ondanks alle financiële klappen de armoedebestrijding in Pekela fier overeind staat en blijft staan.

Anne Vroomans wens ik heel veel succes als mijn opvolger. Ook zij zal samen met Marga, Kor en Pim de strijd voor gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit blijven voeren.

Dank jullie wel voor een mooie tijd. Blijf wies mit Pekel en we spreken elkaar snel. Met hartelijke groet,

Mans Siegers