Hier sta je dan. Je thuisland heb je verlaten. Op zoek gegaan naar een veilig onderkomen. Door barre omstandigheden onderweg, met in je achterhoofd de drama’s die je overkomen zijn toen je nog thuis was. In dat land waar je je veilig hebt gewaand.

Nu ben je hier, bij ons, en we willen je graag alles bieden wat je nodig hebt. Na je aankomst in Ter Apel staan er talloze medewerkers voor je klaar om je te helpen. Maar je bent niet 1 van de weinigen, je bent er 1 van zoveel. Zoveel andere mensen die ook hiernaartoe gekomen zijn om rust en vrede te vinden. De medewerkers zijn soms lamgeslagen omdat ze niet alles voor je kunnen doen. Omdat er geen gewone plekken meer zijn om te slapen. Soms is er nog een bed, soms alleen een stoel.

En dan begint het wachten. Wachten tot je aan de beurt bent. Tot je te horen krijgt of je voorlopig mag blijven. Volledig afhankelijk van ons. Geen grip meer op je eigen leven. En toch zet je door, je bent immers al van zover gekomen. Soms moest je vechten voor je leven. Had je intens verdriet omdat je je familie achter hebt moeten laten.

En nu kun je alleen maar wachten. Wachten tot er ergens een plekje vrij komt in Nederland.

In Ter Apel stroomt het vol. Elke keer weer. Mondjesmaat komen er nieuwe centra bij, waar oude ook weer afvallen. Het moet afgelopen zijn met deze kortetermijnmaatregelen. Dat moet voor jou als vluchteling, maar ook voor de medewerkers van het COA, de IND en vluchtelingenwerk. Oplossingen moeten er komen. Een tweede aanmeldcentrum, zodat de druk verdeeld wordt. Deze oplossing moet niet lang meer duren, want uiteindelijk barst de bom.

In de uitnodiging staat dat ik fractievoorzitter ben van Groenlinks in de Gemeente Westerwolde, maar ik sta hier liever als raadslid en als mens. Lid van de raad van de Gemeente Westerwolde. Even zonder politieke kleur maar gewoon als iemand die vindt dat het afgelopen moet zijn, net als tal van andere raadsleden. Ik kan en mag niet namens die gehele raad spreken, maar ik kan zonder twijfel zeggen dat de meeste raadsleden er net zo over denken als ik. Er MOET ruimte komt voor de vluchtelingen uit alle landen waar oorlog is, hier bij ons in Nederland. Waar dan ook. Er moet rust komen voor het dorp Ter Apel. Een prachtig dorp, waar de mensen altijd gastvrij geweest zijn en dat willen blijven. Maar waar de mensen inmiddels ook een beetje angstig worden omdat er een groep is die de onrust verstoord. Ook dat moet stoppen.

Dit is een oproep richting het kabinet in Den Haag. Stop met praten en ga wat doen. Neem je verantwoordelijkheid. Het uren praten over mogelijkheden moet echt afgelopen zijn. Stap in je dikke auto met chauffeur en kom eens kijken hoe het eraan toe gaat. Verschuil je niet langer achter de muren van het Binnenhof. Kom kijken hoe hard iedereen zijn best doet. Hoe noodzakelijk oplossingen zijn. En beloof me dan, als je geweest bent, dat je actie onderneemt. Onmiddellijk. En nee, niemand vraagt om sluiting van dit complex. Niemand.

En voor jou, lieve gast uit een ander land. Je bent welkom. Ik ben trots op je. Je bent al zo ontzettend dapper geweest op je reis hiernaartoe. Je hebt al bergen verzet om hier te mogen zijn. Het enige dat je graag wilt is een plek waar je je veilig voelt. Waar je straks aan een nieuw bestaan mag werken. Voor jou en je familie. We blijven voor je vechten, ook als je dat zelf even niet meer kan.

Imagine there's no heaven  
It's easy if you try  
No hell below us  
Above us, only sky

Imagine all the people  
Livin' for today

Imagine there's no countries  
It isn't hard to do  
Nothing to kill or die for  
And no religion, too

Imagine all the people  
Livin' life in peace  
You

You may say I'm a dreamer  
But I'm not the only one  
I hope someday you'll join us  
And the world will be as one

Imagine no possessions  
I wonder if you can  
No need for greed or hunger  
A brotherhood of man

Imagine all the people  
Sharing all the world  
You

You may say I'm a dreamer  
But I'm not the only one  
I hope someday you'll join us  
And the world will live as one