Migratie & Integratie

RV 25-04-2024

Dank u wel voorzitter.

Ik heb twee kernwoorden in mijn betoog: het 1e is ‘welkom’. Kom der in! En het tweede woord is ‘meer’: niet minder-minder-minder, maar meer wat GroenLinks betreft.

Wij willen niet enkel voldoen aan de targets van het rijk, aan de vereiste aantallen van de spreidingswet. We hebben het hier over mensen, geen targets of getallen. Wat ons betreft vangen we niet op ‘omdat het moet van het rijk’, maar omdat het kán en we het in Brockhorst wíllen. Geen buitenslapers meer in de kou in ter Apel.

Wij hebben ruimte genoeg in Bronckhorst. We zijn leuke hartelijke mensen, waarbij ‘een ander helpen’ nog in het DNA zit. Ook wanneer we die ander niet zo goed verstaan, of wanneer die ander met andere kruiden kookt, of een andere kledingstijl heeft.

Groenlinks is trots op de keuze die Bronckhorst maakt: opvang van minderjarige alleenreizende vreemdelingen. We bouwen hier al jarenlang ervaring en expertise mee op. En daarbij het is zo’n kwetsbare groep: zij verdienen geen tegenwerking petities, maar onze volle aandacht en steun.

Met de komst van vluchtelingen -status houdend, asielzoekend, tijdelijk of permanent- krijgen we als bevolking gemiddeld genomen meer kleur op ons wangen. Prima toch? Andere culturen, andere gewoonten: het kan zo mooi verrijken, zo mooi onze blik verruimen. Het kan ook zorgen voor meer besef van onze eigen waarden en gewoonten, door daar vragen over te krijgen. En misschien zorgen onze nieuwkomers wel dat wij onze eigen gewoonten méér koesteren.

Bij ons achteraf, in de Achterhoek, kunnen we misschien niet achteraan, maar juist voorop lopen omdát we de ruimte hebben: fysiek maar ook mentaal. Gewoon omdat we hier nog niet zo jachterig leven. We op ons dooie akkertje gemoedelijk eerst even kijken wat voor volk we in de kuip hebben. Tijd nemen voor wennen en leren kennen.

Maar voorzitter daar is wel iets voor nodig: ontmoetingsplekken, kennismakingsmomenten, gezamenlijke activiteiten. En daar maakt Groenlinks zich zorgen over…. We hebben hier geen sprankelende interculturele cultuurcentra met wereldmuziek of wereldcinema. We vieren hier geen Keti koti, we wensen elkaar geen gezegend offerfeest, geen Eid Moebarak. Onze feesten gaan in de regel gepaard met het gerstenat in de bekende groene flesjes, voor veel nieuwkomers is dat een enorme drempel.

Jongeren uit Eritrea of Irak zijn niet hiernaar toe gekomen, omdat het hun droom was te høken op de zwarte cros. En waar hier dorpen feest vieren tijdens het vogelschieten, kan ik me voorstellen dat het geluid van de schoten voor onze oorlogsvluchtelingen minder feestelijk klinkt. ‘Participatie in algemene activiteiten’ -zoals het college voorstelt- om goed te kunnen inburgeren is m.i. niet altijd passend. Hier is passend beleid voor nodig. Met passend budget. Zo hoorde ik laatst van gratis museumtickets voor senioren uit Oekraïne, terwijl zij geen geld hebben om naar het museum te reizen. Dan doen wij hier iets niet goed.

Als vervolg op deze nota is het denk ik goed aanbod te ontwikkelen sociaal culturele activiteiten passend voor de diverse doelgroepen. Daarbij rekening houden of de focus ligt op Nederland of terugkeer.

Kort over huisvesting. Prima voorstel van het college om beter te kijken wie kunnen woningen delen, bijvoorbeeld alleenstaande jongeren. Maar laten we dan ook kijken welke gezinnen meer privacy nodig hebben. Sommige Oekraïense gezinnen wonen al erg lang samen in een flexwoning, een chalet. Laten we zien of hen wat rust gegund kan worden. Graag een reactie van de wethouder hierop.

Voorzitter samenvattend vanuit Groenlinks:

Meer dan welkom + Meer is prima!

Ulrike ter Braak

25 april 2024