Toespraak Daklozendag

Lieve mensen,

Welkom, allemaal, op deze tweede Rotterdamse daklozendag. Goed, dat wij met zo veel zijn, vanmiddag. Dak- en thuisloze mensen zijn blijkbaar een zorg van velen in Rotterdam. In ieder geval van jullie ! Welkom op een dag die bedoeld is om samen stappen vooruít te zetten bij het oplossen van één van de meest hardnekkige problemen in onze stad. Dat van de dak- en thuisloze mensen onder ons. En dan niet op papier. Maar vooral vanuit de praktijk van alledag, de praktijk van de straat in Rotterdam. Na het organiseren van de eerste Daklozendag in 2016 hoopte ik van harte, dat een tweede niet nodig zou zijn. Helaas is dat wèl het geval.

Voorbeeld uit de praktijk van de Pauluskerk. Een 42-jarige man wordt na een behandeling ontslagen uit een GGZ-kliniek. Drie jaar daarvoor kwam hij in een psychose terecht en raakte dakloos. De kliniek geeft hem één pil mee. Meer is wettelijk niet toegestaan. Met het adres van een apotheek en een recept op zak verlaat de man de instelling. Terug de straat op. Later die week heeft hij een afspraak met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige in de Pauluskerk. Maar hij komt niet opdagen. Een veldwerker treft hem maanden later aan op straat, vervuild en ernstig in de war. Waarom werd deze man terug de straat op gestuurd ? Waarom kreeg hij niet meer hulp ? Omdat er niemand was. Daarom. Geen hulpverlener met de tijd en het mandaat om hem werkelijk te helpen. Geen vangnet. En precies daar gaat het vaak mis.

Eén uit vele voorbeelden uit de praktijk van de Pauluskerk. Teveel. Bij ons gaat het om verwarde mensen, zoals in het voorbeeld. Om mensen, die steeds meer de aansluiting missen met de samenleving, jong èn oud. Omdat ze geen geld hebben of schulden of omdat het hen allemaal te ingewikkeld geworden is. En het gaat om mensen uit Midden- en Oost-Europa, al of niet aan de drank en tegenwoordig ook steeds meer aan de drugs. “In Rotterdam hoeft geen mens op straat te slapen”, zegt burgemeester Aboutaleb. Mooi ! Maar hoe kan het dan, dat zich nog altijd flinke aantallen mensen bij de Pauluskerk melden, op straat, er ellendig aan toe en op zoek naar hulp ? En wat kunnen we daaraan samen doen ? Dat zijn voor mij de twee kernvragen van vanmiddag ?

Kort geleden werden wij opgeschrikt door een nieuw rapport van het CBS. Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Tot zo’n 40.000. Als je dat getal toepast op Rotterdam, gaat het om zo’n 4000 mensen. Volgens de officiële Rotterdamse cijfers zijn er feitelijk tussen de 100 en 150 mensen op straat en zo’n 1000 mensen thuisloos. Hoe dan ook, elke dak- of thuisloze is er één teveel. Vanuit de praktijk van de Pauluskerk constateer ik in ieder geval, dat zich bij ons nog altijd mensen melden, omdat zij dak- of thuisloos zijn. En dat hun problemen de laatste jaren toenemen, vooral als gevolg van armoede, psychiatrie en – weer – verslaving. Denk aan Perron Nul. Zoiets moet je met elkaar niet meer willen in Rotterdam. Allemaal kwetsbare mensen, die niet zelfredzaam zijn. Of je dat nou leuk vindt of niet.

Is er van de kant van de gemeente en de hulp- en zorginstellingen dan niks aan gedaan, de afgelopen jaren ? Integendeel, zou ik zeggen. Er is wel degelijk geprobeerd zoveel mogelijk dak- en thuisloze mensen op te vangen en te werken aan hulp en zorg op maat. En vaak met succes. En wethouder De Langen heeft kort geleden het actieplan “Kwetsbare Personen” aangekondigd. Dat plan is een aantal goede stappen vooruit. Zeker. Er komt meer en betere opvang. Er komt hulp voor bankslapers. Er komt een proef voor 10 dakloze jongeren - Project010 - , die een woning krijgen en direct persoonlijke hulp, zolang als dat nodig is. Er komt ook een proef met Housing First voor 25 mensen. Na eerste opvang niet naar een tussenopvang, maar direct huisvesting en begeleiding. Allemaal goede en belangrijke stappen vooruit, vind ik. Alleen. Waarom zo mondjesmaat, bijvoorbeeld bij die proeven ? Van de aanpak van Project010 en Housing First weten we dat die werkt. Goede ervaringen, elders in het land. Het plan gaat helaas de versnippering in hulp- en zorgland niet verhelpen, alle goede wil tot samenwerking ten spijt. En, ik betwijfel of het plan gaat werken voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn nu: de economisch daklozen, de verwarde mensen en de zorgmijders en de groeiende groep van Midden- en Oost-Europeanen op straat en op de bank ?

Ik pleit al jaren en zeker vanmiddag weer met kracht voor het volgende. Regel met elkaar in Rotterdam in de maatschappelijke opvang in ieder geval twee dingen goed.

Eén. Een “vangnetaanpak” voor al die mensen in de stad die dat nodig hebben. Zorg voor hulpverleners, die de middelen en het mandaat hebben om “bij” mensen te zijn en te blijven. Voor hulpverleners, die de straat kennen, omdat zij er dagelijks komen. Eén vaste begeleider. Dus dat er iemand aan de poort staat als de man van daarnet uit de GGZ-kliniek komt om hem op te vangen. Die bereikbaar is op elk moment, dat dat nodig is. Niet op afspraak of kantoortijden. En dat net zolang tot een duurzame oplossing is bereikt. Mensen weer thuis en in staat om op eigen kracht te leven. Zie het prachtige voorbeeld van het Rotterdam-project. Patrick die straks de foto’s presenteert van zijn slaapplaatsen vroeger kan daar alles over vertellen.

Twee. Maak een laagdrempelige noodopvang als onderste vangnet op één of meer plekken in de stad. Mensen in beeld hebben, pas dan kan je beginnen met werken aan een oplossing. Anders raken ze steeds kwijt. En dan voor iedereen die dak- of thuisloos is. En dus ook voor de mensen uit Midden- en Oost-Europa. En het hele jaar door en niet alleen in de winter.

We hebben het allemaal al eens eerder gedaan in Rotterdam. En met groot succes. Tussen 2006 en 2014 haalde Rotterdam met zo’n aanpak tussen de 3500 en 4000 verslaafde daklozen van de straat. Dat was een verademing – letterlijk – en goed voor hen en voor ons allemaal en dus voor Rotterdam. Als we het toen voor elkaar konden krijgen, waarom dan nu niet !?

Tot slot. De Pauluskerk heeft Maurice de Hond gevraagd onderzoek te doen naar de opvattingen van Rotterdammers over hoe het probleem van de dak- en thuisloosheid moet worden aangepakt. Met de resultaten was ik blij. Toch weer. Maar liefst 9 op de 10 Rotterdammers zijn het volledig met burgemeester Aboutaleb eens: “In Rotterdam hoeft geen mens op straat te slapen”. Mensen zijn ook opvallend bereid zelf financieel bij te dragen aan oplossingen. Ze herkennen iets, dit kan ons allemaal overkomen. Meer dan de helft van de Rotterdammers onderschrijft deze stelling: “Als de overheid geld uittrekt voor de bestrijding van dakloosheid en ergens anders op moet bezuinigen, ben ik bereid om in te leveren”.

“In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen”. Ik zou zeggen, als ergens draagvlak voor is dan daarvoor. En geld ? Dat kán geen probleem zijn. We weten al jaren: elke Euro besteed aan de maatschappelijke opvang verdien je drie tot vier keer terug bij openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. Dus, lieve mensen, wat let ons !? “Lets make it happen in Rotterdam”. Ik wens jullie allemaal een goede Daklozendag !

D.J. Couvée, Rotterdam, 16 september 2019