**150 JAAR SINT-VINCENTIUS**

**SPEECH – ANJA PILET, VOORZITTER OCMW-VEURNE**

**23 SEPTEMBER 2017 – DC De Zonnebloem**

Beste toehoorders,

Eerst wil ik Sint-Vincentius, de bestuursleden en vooral zijn talrijke vrijwilligers, van harte feliciteren met 150 jaar Sint-Vincentius in onze geliefde boetestad.

Ik heb mijn bijdrage genoemd: **“Samenwerking OCMW – Sint Vincentius: hoe wij kunnen verbinden, complementair zijn, en vooral, elkaar versterken?**”.

De vorige sprekers hebben het overduidelijk benadrukt: armoede is anno 2017 alomtegenwoordig.

Om een gekende boutade te gebruiken: “Beursanalisten jubelen: de bankencrisis is voorbij. Inderdaad. De voedselbank en kledingbank hebben het drukker dan ooit”.

Dames en heren,
Onze stad Veurne heeft al decennia lang een sociaal gezicht. Getuige daarvan, ons OCMW met zijn zeer uitgebreid gamma aan sociale voorzieningen en dienstverleningen.

Als OCMW-voorzitter, oordeel ik het prioritair, om in deze, de armoedebestrijding hoog op de agenda te zetten.

Tijden veranderen, de samenleving verandert en het gezicht van armoede verandert.

Wij willen een vernieuwend armoedebeleid.

De centrale vraag die we ons stellen is: hoe krijgen we een voet tussen de deur?

Want armoede is een multi-probleem. Het is niet alleen een financiële kwestie. Het is een complex verschijnsel van meerdere samenhangende dimensies, zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen/leefomgeving.

We zien ook vaak dat armoede binnen families van generatie op generatie wordt overgedragen. Als je eenmaal in de misère zit, is het voor de kinderen moeilijk om er later uit te komen. Soms wordt er in onze sociale diensten wel eens verzucht dat armoede “erfelijk” is.

Hoe krijgen we dit alles gekeerd?

In het oude beleid ging de aandacht vooral uit naar de financiële situatie. Er kwam geld toebedeeld om de ergste noden te lenigen. Maar het is slechts symptoombestrijding, de oorzaken neem je er niet mee weg.

In het nieuwe OCMW-beleid willen we ons veel meer gaan richten op die onderliggende oorzaken, zoals gezondheid, opleiding, leefomstandigheden en noem maar op. En dan vooral de samenhang er tussen.

In de nieuwe aanpak moeten we ons vooral toespitsen op de vroeg-signalisatie en preventie. In heel veel gevallen komen we er pas achter dat iets mis is, als mensen zich bij de diensten schuldbemiddeling melden. Dan zijn we te laat. We moeten er eerder greep op krijgen, als de schulden ontstaan en niet pas als de situatie reeds voldongen is.

Ook nieuw aan het lokaal armoedebeleid is, dat we toegeven dat het OCMW het niet alleen kan. Het is een samenspel van vele betrokken maatschappelijke partners.
Ligt de oorzaak in schooluitval, is de hulp van het onderwijs nodig.
Ligt de oorzaak in huurachterstand, dan kijken wij richting huisvestingmaatschappij en sociale verhuurkantoren.
Ligt de oorzaak in ongezonde leefstijl, dan is de hulp van de eerstelijns gezondheidszorg onze eerste bekommernis.

En vaak gaat het niet om één oorzaak, maar een combinatie van… In die gevallen moeten we de hulpverlening slim met elkaar zien te verbinden.

Vandaar dat we de krachten willen bundelen.
Een effectieve methodiek voor een bepaalde case is een kwestie van gebundelde kennis. De kennis van overheden, maatschappelijke organisaties, sociale instellingen, goede doelen en zeker niet te vergeten van individuele burgers. Het zijn immers vaak familieleden of vrienden die vroegtijdig problemen signaleren.

Dames en heren,

Daarom is de samenwerking met Sint-Vincentius Veurne voor ons zo belangrijk.

Want naast de expertise van de OCMW-medewerkers, heb je, anderzijds, de laagdrempeligheid van de vrijwilligers Sint-Vincentius met hun onvoorwaardelijke aanvaarding van cliënten.

De rol en de verdiensten van het vrijwilligerswerk van Sint-Vincentius kunnen bezwaarlijk onderschat worden.

Sint-Vincentius staat voor de concrete hulp. Mensen komen er naartoe om een voedselpakket, een kledingstuk, … maar luchten er ook graag eens hun hart.

De vrijwilligers van Sint-Vincentius geven duidelijk aan ze iedereen helpen, zonder vooroordelen, zonder plichtplegingen.

Ze hebben begrip en gehoor voor ieders situatie, met een positieve ingesteldheid om de mensen in precaire leefomstandigheden, toch met een goed gevoel naar buiten te zien gaan.

Toch blijft bij de betrokkenen vaak dat ongemakkelijk gevoel hangen bij “het gratis krijgen van producten”; het afhangen van noodhulp wordt door hen veelal als betuttelend en paternalistisch ervaren.

Daarom is “De Netzak”, het nieuwste project van Sint-Vincentius, in deze context zo waardevol, als een soort “supermarktsysteem”, waarin mensen ook meer inspraak hebben rond de samenstelling van hun pakketten. Het is algemeen uitgewezen dat inspraak hier een positief effect heeft: het maakt de mensen zelfredzamer.
En de hulpverlening wordt doeltreffender als je de mensen zelf een zeker vorm van beslissingsbevoegdheid geeft.

Dames en heren,

Deze huldiging wil ik tot slot aangrijpen om vooruit te denken en toch ook een beetje luidop te dromen.

Tijdens onze recente gesprekken met Sint-Vincentius is gebleken dat er nood is aan een structureel overleg tussen de OCMW-medewerkers en de vrijwilligers van Sint-Vincentius. Het overleg mag vooral frequenter en concreter zijn. Zo moet het mogelijk zijn, zonder uiteraard de privacyregels te verstoren, bepaalde informatie uit te wisselen om zo de hulpverlening nog beter op elkaar af te stemmen.

Voor de OCMW-medewerkers is het bv. belangrijk om meer terugkoppeling te krijgen rond een cliënt die doorverwezen is.

Maar ook samenwerking op de werkvloer hoort bij dit idee. Een bedeling waar zowel vrijwilligers als OCMW-medewerkers op de werkvloer aanwezig zijn, dat opent perspectieven. Misschien kan deze zgn. “werkpleksamenwerking” er ook wel toe leiden dat eventuele problemen, noden, … alsook kwaliteiten sneller aan het licht komen.

Zoals eerder aangehaald is het van groot belang dat wij samen ook op zoek gaan naar nieuwe vormen van hulpverlening waarbij inspraak en participatie van gebruikers wordt gevraagd.

Zo’n idee, dat elders met ook al succes is uitgeprobeerd, is de aanleg van volkstuintjes, waar kansarmen hun eigen verse groeten kunnen kweken en ter beschikking kunnen krijgen. Natuurlijk heeft niet iedereen groene vingers, maar ook hier kan de inzet van vrijwilligers misschien het nodige soelaas bieden.

Ook het kiezen voor het systeem van de boodschappenlijst en de bedeling aan huis kan in dit verband worden aangeprezen.

U ziet, beste toehoorders, er staat ons héél wat in het vooruitzicht, om samen het pad te bewandelen, en elkaars sterktes te bundelen bij het ontspinnen van nieuwe initiatieven en projecten, in het aller belang van onze gebruikers.

Ik dank u!