**22 juni 2024 Festival Slochter Vrijstaat in de Woudbloem**

**Beste vrijstaters,**

Het is me een eer dit land verder op te bouwen en als lid van de regering Hoogendoorn te werken aan een land waar we samen de dienst uitmaken en waar we onze rijkdommen eerlijk delen. Wij gaan de zon weer laten schijnen voor iedereen in onze Slochtervrijstaat.

Ik begon met ‘**vrijstaters’.** In Nederland zou de Koning aanspreken met ‘**onderdanen’.**

 Voelen jullie je ‘onderdanen”?

Onderdanigheid is in onze vrijstaat een merkwaardig begrip. We hebben de grootste voorraad aardgas op aarde onder onze voeten. Samen zijn we superrijk. En dat niet alleen: We hebben ons los gevochten van Nederland omdat die er voor de zoveelste keer met onze rijkdommen vandoor wilde gaan. Hier gaan we graag zelf over onze rijkdom en bouwen we er onze eigen toekomst mee op.

Zo is het toch?

Dat brengt me bij het woord ‘**vrijstaat’.**

Koeweit in de klei, schamperen sommigen als ze het over de Slochter Vrijstaat hebben. Inderdaad ook superrijk door wat er onder de grond zat: olie. Net als wij. Zeg eens eerlijk: is dat een fijne vergelijking? De emir in Koeweit heeft het parlement ontbonden en de democratie ‘op pauze’ gezet voor vier jaar omdat de oppositie te machtig werd. Kijken we naar andere oliestaten in die regio dan zien we regimes waar bouwvakkers sterven van de hitte terwijl ze een stadion bouwen voor prestigewedstrijden.

Hoe zit dat in onze Slochter Vrijstaat? **Jullie hebben de vrijheidspartij van Adriaan Hoogendoorn tot de grootste gekozen** – en hij heeft mij gevraagd het ministerie van Economische Zaken te leiden. U mag mij – en ons - in het parlement afrekenen op onze prestatie en over vier jaar met uw bijdrage aan de stembus.

In de Slochter Vrijstaat van de regering Hoogendoorn, zijn we eerlijk en rechtvaardig naar **alle** inwoners.

Dat is nu niet zo.

En wat ik ook een lastig dossier vindt: we houden onze grenzen dicht. Omdat we vol zijn? Valt mee, we kunnen hier heel goed en hoog bouwen. Kijk maar naar de torens die we in Slochterburen hebben neergezet - aardbevingsbestendig en een plek vanwaar je zo prachtig het Nationaal Park Het Ruige land overziet.

Laten we **er niet voor wegduiken**: we zetten de grenzen dicht omdat we onze rijkdommen niet met iedereen willen delen – en ik elk geval niet met Nederland. De Nederlandse regering heeft in het verleden zo inhalig geopereerd, dat wij de deur nu voor hen dichthouden. Geen reactie om trots op te zijn, maar wel begrijpelijk in het licht van dat verleden.

**Wat ik echt pijnlijk vind is dat in onze eigen Slochter Vrijstaat, het fundament is scheefgezakt**. Niet door indalende grondlagen – bodemdaling en aardbevingen hebben we hier gelijk goed doorzien en getackeld. Nee, er zakken hier mensen onder het **bestaansminimum**. En anderen pieken er ver bovenuit.

We moeten onder ogen zien dat Tonnus Klazema, de stichter van SV, een bouwfout heeft gemaakt. We hoeven het monument ter zijner ere niet omver te trekken, want er blijft genoeg over wat hij wél goed deed, maar het is wel zaak het falende mechanisme onder ogen te zien. Maar dan **Zonder** alles rondom onze vrijvechter onderuit te halen.

 Ik ga daar eerst op in – en dat is geen plezierig verhaal. Maar daarna vertel ik hoe we de bakens zullen verzetten om tot een eerlijker verdeling van onze rijkdommen te komen.

**Even een vraag: Voelen jullie je rijk?**

Ik wel. Kijk eens naar Delfzijl, Hoogezand, Winschoten, Veendam. De armetierige winkelcentra, de grauwe straten en woongebouwen … Nee dan Groot-Harkstede. Nadat we Meerstad onder water hebben gezet om er een containerhaven aan te leggen, is rond de Borgmeren een fantastische ecologische stad verrezen. Groen, prettig leefbaar, vol publieke ruimtes, pleinen, parken – niet overal dat grijze asfalt met blik. De metro stopt hier pal bij cultuurcentrum De Woudbloem en het laatste stuk liepen jullie door zilverschoon- en glanshaverweides met vriendelijke Groningse blaarkoppen.

We zitten hier pal naast zo’n kleine wijkschool zoals overal in SV. Ouders en kinderen gaan lopend en per fiets naar school. Waar woon je liever? Ik weet het wel. U toch ook?

**Dus voelen jullie je rijk? Ik wel.**

We hebben krachtig afgerekend met het verleden waarin trekarbeiders voor schamele lonen ons land leegschepten en de winst naar de veenbaronnen in de steden brachten. We houden de rijkdom hier en bepalen zelf wat we ermee doen.

En dat past in een traditie. Vandaag zitten we in oude aardappelmeelfebriek, de Woudbloem. Destijds door lokale boeren opgericht en zestig jaar lang succesvol voor de boeren die in de cooperatie zaten. Groningen heeft een rijke traditie van cooperaties zoals de Toekomst, de Eendracht, Ons belang en De Vrijheid. Daarbij hadden de geldschieters vaak niet uitsluitend hun eigen portemonnee op het oog, het werd ook belangrijk gevonden dat de bewoners er konden werken en mee-eten uit de ruif.

De honderden arbeiders van de Woudbloem hadden werk, zeker, maar ze **verdienden zeer matig.** Dat was in mijn ogen niet echt wat je je voorstelt bij een ‘**rechtvaardige verdeling’** van de rijkdom van de aarde. En er waren ook **échte *losers***: het waren de vissers, de hoteliers, de burgers die het water van de Scharmer Ae ooit gebruikten om te vissen, varen en leven. Net als de vissen en planten zagen ze hun heldere water veranderen in geel schuimende warme brei uit de fabriekspijp.

Dus ook nu we als Vrijstaat de euro’s in eigen land houden, is de vraag: welke prijs betalen we voor die welvaart? Welke prijs betalen we in andere domeinen dan die waar het geld wordt verdiend?

Best gek trouwens als je erover nadenkt: Waarom kwamen de toenmalige coöperaties niet op voor alle inwoners? De fabrieken waren van de boeren, maar ze gedroegen zich als afstandelijke industriëlen: je neemt wat je kunt gebruiken en bekommert je niet om de schade.

Precies zoals de turfwinnners daarvoor deden en zoals de gaswinners dat doen in Nederland. En verontruste burgers die erop wijzen dat het niet goed is om smerig water in de kanalen te lozen, of de grond leeg te trekken zonder je te bekommeren om te gevolgen? Die verklaar je voor leugenaar.

**Gelukkig is het hier in de Slochter vrijstaat minder erg dan in Nederland. Onze boeren zijn deel geworden van de gemeenschap**, we betalen ze een eerlijk loon om voedsel te verbouwen, landschap te onderhouden en om lucht en water te vrijwaren van gif. Onze gezondheid is gemiddeld beter dan aan de andere kant van de grenzen en onze natuur floreert.

**Het keerpunt** ontstond, dat weten we natuurlijk allemaal, toen de NAM hier in 1959 aardgas aanboorde en met de buit vandoor wilde gaan. Alle seinen sprongen in onze regio op rood. Gelukkig maar. Onze jongens hebben moeten knokken – en sommigen het leven gelaten. Maar in het licht van de geschiedenis was het goed dat we direct stevig hebben doorgepakt. Onze vrijheidsstrijd is absoluut de moeite waarde geweest. We hebben ons in 1964 terecht losgemaakt van rupsje nooit-genoeg – de Nederlandse staat.

Maar we hebben niet alles goed doorzien.

We hebben Shell met pek en veren weggestuurd en zijn met Exxon het aardgas gaan winnen. Het leek even een sympathieker – of minder inhalig – bedrijf dan Shell. Maar helaas.

Exxon heeft aandeelhouders die net zo goed blijken te gaan voor ‘de dikste winst’. Kijk maar: onlangs zat de CEO van Exxon bij Donald Trump. Doe jij 1 miljard in mijn verkiezingskas, dan zal ik milieuwetten schrappen, zo bespraken ze. De enige waarde die voor Exxon geldt is geld. Dat is waardeloos. Dus zullen we Exxon in onze vrijstaat echt moeten beteugelen.

**In onze Slochter Vrijstaat is alleen plaats voor duurzame ondernemers.**

**Dat willen jullie toch ook?**

Hoe zijn we van het pad der rechtvaardigheid afgeraakt? Na de dood van Tonnus Klazema kreeg het liberalisme hier de overhand. De mens is daardoor afgelopen decennia steeds meer gereduceerd tot een economisch wezen. Dat is wat er gebeurt als je winst centraal stelt.

Maar hier in de SV willen we een eerlijke en rechtvaardige toekomst voor allen. Voor ons, bewoners, voor de bomen, de spinnen, de varkens, de kippen en het zilverschoonverbond.

**Met deze verkiezingsuitslag kozen jullie voor verandering**. En dat gaan we doen ook!

Zo’n transitie zal turbulentie geven want het raakt ons allemaal. Maar wij vrijstaters zijn veerkrachtig. Kijk eens hoe we onze boeren vooruit hebben geholpen in een toekomstvast verdienmodel. Kijk eens hoeveel ruimte we in onze kleine staat hebben voor wilde planten en dieren, zoveel prachtige paden in het Ruige land waar wij kunnen varen, vissen, fietsen en zwemmen. En we eten hier heus niet alle dagen stamppot, vraag maar aan de Wilde Slager die hier in de keuken staat. In de moderne kassen bij Stootshorn groeien zomer en winter groentes.

Onze boeren hebben eerst ook flink dwars gelegen. Maar ze zien dat ze hier een goede boterham kunnen verdienen als ze zich aanpassen aan onze waarden. Dus dat hebben ze gedaan.

**Als Exxon dat ook doet, kan ze blijven**. Zo niet, dan hebben we als overheid instrumenten om dat te veranderen. Er is op aarde veel ervaring met nationaliseren van bedrijven; dat kunnen wij ook. We zullen de **Slochter Aardgas Maatschappij** (afkorting SAM) op richten. In onze staat is het leven rijk en vrij – dus de Slochter Aardgas Maatschappij kan vakmensen genoeg aantrekken.

Die SAM (Slochter Aardgas Maatschappij) die komt er dus gewoon.

**Dat brengt me bij de tweede grote verandering**: in de SV kun je rijk worden, maar je kunt er **ook arm** zijn. Wees eerlijk: dat is toch idioot. Met zoveel rijkdom onder onze voeten die van iedereen is?

De verdeling van bodemrijkdommen is in Groningen al eeuwenlang een probleem. Daarom is ons tweede speerpunt: de invoering van een basisinkomen.

Wie niet kan werken of niet wíl werken, hóeft in de Slochter Vrijstaat niet te werken. Wie tijd wil besteden aan schoffelen van de moestuin, het opvoeden van kinderen, verzorgen van ouders, buren of vrienden, wie gewoon lekker wil pielen op een gitaar of vogels spotten, die gaat zijn gang maar. We zijn hier zo rijk, dat we ons kunnen permitteren om ieder individu een basisinkomen van 1000 euro per maand te gunnen. Red je het daarmee en heb je geen zin om te werken? *Be our guest*, dit is de Slochter vrijstaat. Een echte vrijstaat dankzij onze natuurlijke rijkdommen en het democratisch gekozen rechtvaardige bestuur. We accepteren dat niet iedereen wil en kan werken en zorgen dat je toch goed kunt leven.

**Hoe we dat realiseren?** Heel eenvoudig, er is een Groningse zegswijze **‘Van de grootste hoop kan altijd wat af’. D**at is de oplossing. SAM SAM, wordt ons motto. Als je t samen wilt doen, moet je ook voor elkaar staan. Met een basisinkomen en met de Slochter Aardgas Maatschappij gaat ons dat lukken.

SAM SAM.

In onze vrijstaat is er **werkelijke vrijheid** om te doen wat bij jou past. **Niet ongelimiteerd, nee dat dan weer niet**. Want als je de omgeving vervuilt, de stilte verstoort of de pleinen onveilig maakt, dan stuit je op de grenzen van de vrijheid van een ander; daar zullen we streng op zijn en blijven. Maar wie zich deel weet van de gemeenschap, zich daarnaar gedraagt, die heeft hier een goed leven. Een leven in vrijheid. En de zekerheid dat je niet onder de bestaansgrens zal zakken.

In ons buurland telt alleen geld. Ze jagen economische groei na en bedoelen dan ‘meer geld’. Het vliegwiel dat je zo in werking zet, is koren op de molen van egoïsten en criminelen. Want schade voor anderen, voor het milieu en voor de aarde, telt in die boekhouding niet mee.

Alsof een voetbalteam alleen zijn eigen doelpunten telt en geen acht slaat op de tegengoals. Zo kun je je een poosje rijk rekenen. Maar als de tegenstander vaker scoort, heb je per saldo toch verloren.

In de Slochter Vrijstaat hebben we ons enige tijd mee laten trekken in die mallemolen waarin Nederland rondtolt. De vrije markt-economie. Met als gevolg dat we alleen de winst tellen en de verliezen in een ander domein negeren.

 Daar stappen we uit.

We gaan hier verder bouwen aan een eerlijke vrije samenleving. Wij zijn een kabinet van alle inwoners van de SV.

Een vrije staat waar de bodemrijkdom op een rechtvaardige en toekomstvaste manier wordt gedeeld met alle inwoners.

SAM SAM

Ik heb gezegd.