Op welke manier treft corona jongeren in armoede?

Inleiding

Wereldwijd creëert corona een half miljard extra armen. In België hebben kansarme mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Een op de acht gezinnen is uiterst kwetsbaar voor de coronacrisis. Door de hamsterwoede aan het begin van de coronacrisis, verdwijnen de goedkopere artikelen snel. Wie met een beperkt budget moet rondkomen, wordt door hamsteraars verplicht om duurdere artikelen te kopen. De goedkope producten vliegen de deur uit, promoties worden stopgezet, voedseloverschotten verminderen... Dat leidt tot een duurdere winkelkar voor wie het eigenlijk niet kan betalen. Het OCMW is gesloten, de bussen rijden minder en een huishoudhulp mag niet komen. Deze crisis is een ramp voor gezinnen in armoede en de kans bestaat dat er nog meer mensen in armoede zullen belanden.

De organisaties Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnsschakels, Welzijnszorg en ATD Vierde Wereld zijn duidelijk. De coronacrisis treft mensen in armoede. Zij vragen dan ook om maatregelen om acute noodsituaties te verlichten of op te effen en betaalbare oplossingen en bescherming tegen inkomensverlies. Ze pleiten voor gelijke onderwijskansen en willen de burgerzin aanspreken zodat burgers kunnen polsen wie materiële en psychische noden heeft.

Gelukkig zijn er ook veel solidariteitsacties.

Vlaamse initiatieven

Sinds eind april is de Vlaamse taskforce om de sociale gevolgen van de corona-crisis op te vangen een feit. De eerdergenoemde armoedeorganisaties vroegen namelijk al langer om een gecoördineerde aanpak van het sociaal beleid rond de corona-maatregelen. De eerste stap voor zo’n aanpak is nu dus gezet. Nu hoopt men hiermee de juiste focus te leggen, want mensen in armoede zijn tijdens deze crisis toch vaak één van de vergeten groepen geweest. De uitdagingen rond wonen en onderwijs zijn echter wel gigantisch.

De regering heeft in het verleden al wel maatregelen getroffen, zoals bij de oplossingen voor tijdelijke werklozen en de inspanningen om voedselbanken operationeel te houden, maar volgens verschillende organisaties is er bij de Vlaamse regering toch een gebrek aan ambitie op het gebied van noodhulp. Mensen met uitkeringen vallen bij zeer veel maatregelen namelijk uit de boot. Dit brengt een enorme ongerustheid met zich mee op het gebied van oplopende schulden. Het gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement is tijdens deze lockdown voor velen gigantisch en de nood aan correcte en concrete informatie op maat is groot. Daklozen en mensen zonder papieren overleven in veel gevallen nog steeds in bijzonder precaire omstandigheden, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Kortom, mensen in armoede voelen zich in de steek gelaten en stellen vast dat er tot nu toe weinig aandacht werd besteed aan hun noden en problemen.

Corona en vrijwilligerswerk

Sinds de verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het alle hens aan dek bij de vele lokale armoedeprojecten en verenigingen in Vlaanderen en Brussel. De maatregelen treffen mensen in armoede extra hard.

“We krijgen signalen van vrijwilligersgroepen die met heel wat bijkomende kosten geconfronteerd worden,” “Groepsactiviteiten worden geannuleerd, maar de mensen worden niet in de steek gelaten. Vrijwilligers organiseren zich via belrondes en gaan langs. Groepen maken zelf affiches en flyers om mensen te informeren. En uiteraard moeten ze zelf ook voorzien in beschermende materialen. Allemaal extra kosten die moeilijk te dragen zijn voor deze kleine organisaties.” zegt Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg.

Lokale voedselbedelingen doen de laatste tijd hun uiterste best om hun werking te garanderen of in alternatieven te voorzien. Ze kampen echter met voedseltekorten sinds het hamsteren in de winkels van tijdens het begin van deze corona-crisis. Daarnaast wordt het voor vrijwilligers ook moeilijk om iedere dag opnieuw aanwezig te zijn bij deze organisaties, aangezien hier op verschillende locaties toch een risico voor hun eigen gezondheid aan verbonden zit.

Gelukkig bieden organisaties zoals Welzijnszorg hulp in deze bijzondere tijden. Kleine organisaties die met extra kosten geconfronteerd worden om mensen in armoede te blijven te ondersteunen, kunnen € 250 tot € 500 krijgen als steun. Het gaat om vrijwilligersorganisaties en organisaties met max. 3 personeelsleden: verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels, sociale kruideniers, etnisch-culturele verenigingen, … Op deze manier kunnen de vrijwilligers die hier actief zijn onder andere toch voorzien worden van de nodige beschermingsmaterialen om de werking te garanderen.

Corona en mensen zonder papieren

Meer dan honderd Afrikanen zonder papieren leven samen in een kraakpand in Brussel. Afstand houden is onmogelijk. Het huis is te klein, matrassen liggen naast elkaar, er zijn geen mondmaskers.... Een besmette persoon kan makkelijk meer slachtoffers maken in deze barre situatie. En zonder papieren kan je niet terecht in het ziekenhuis...

Corona en onderwijs

Een op zeven kinderen wordt geboren in armoede. Deze kinderen hebben het niet eenvoudig nu de scholen gesloten zijn. Zij worden niet door strakke dagschema’s en knutselsessies gejaagd. Hun ouders zijn immers bezig met overleven.

Niet alle leerlingen hebben het geluk om een rustige leerplek te kunnen creëren in huis. Niet alle leerlingen hebben een computer of internet ter beschikking om de digitale lessen te volgen, niet alle ouders hebben de mogelijkheden om hun kinderen te ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat tijdens vakantieperiodes de kenniskloof tussen kansarme en kansrijke vergroot. Men kan ervan op aan dat zeven weken in quarantaine hetzelfde effect heeft.

Nood aan een computer, nood aan ouders om te ondersteunen... het toont aan dat het huidige onderwijssysteem te veel van thuis verwacht. Dat wordt erg duidelijk in de stedelijke context. Het digitale onderwijs wordt nog lang geen realiteit. Sommige leerlingen zijn onvoldoende ICT-vaardig en wanneer een gezin een budgetmeter heeft, is een computer opladen wel het laatste waar men geld aan wil uitgeven. De coronacrisis maakt dus niet alleen de kenniskloof groter, maar zet ook de digitale kloof opnieuw in de aandacht.

Minister Weyts sprak in het parlement over het succes van het afstandsleren voor alle leerlingen. De armoedeorganisaties reageerden ontzet. Zij kaarten al jaren de digitale kloof aan. Deze kloof zorgt voor een leerachterstand bij bepaalde leerlingen door een gebrek aan digitale omkadering. Het aangekondigde project van de minister waarbij hij laptops ging uitdelen aan kansarme kinderen heeft ook al grote vertraging opgelopen en sommige scholen hebben zelfs al te horen gekregen dat er voor hen geen laptops gevonden kunnen worden. Zelfs met zo’n laptop zouden de problemen niet opgelost zijn. Denk daarbij maar aan het gebrek aan ondersteuning thuis, een gedeelde laptop of geen internetverbinding.

Verschillende armoedeorganisaties sluiten hun open brief richting de minister dan ook af met de oproep om kansarme leerlingen actief naar de scholen toe te leiden, om deze hier onder begeleiding de juiste instructies te bezorgen. Op deze manier kunnen de leerlingen vragen stellen en op de juiste manier hun werk doen. De schoolsluiting was een moment om te experimenteren met afstandsleren. Daarom wordt er expliciet gevraagd om in het exitplan een prioriteit te maken van differentiatie en maatwerk, met focus op de risicogroep.

Men vreest voor een coronageneratie. Het Vlaams ministerie voor Onderwijs beseft het probleem en werkt aan een oplossing, maar de bestaande sociale ongelijkheid zal nog vergroten. De ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs wordt met deze crisis in de schijnwerpers gezet. Leerlingen die nu een achterstand oplopen, hebben later meer kans om in de kringloop van armoede terecht komen. Armoedeorganisaties zoals Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg vragen daarom ook nadrukkelijk om prioriteit te geven aan de leerlingen met een leerachterstand bij de heropstart van de scholen.

### Corona en De Loodsen VZW

#### Interview met Annemie Luyten

* Op welke manier merkt de Loodsen de impact van corona op de werking van de organisatie?

 De impact op de werking van de Loodsen is zeer groot. We kunnen geen lessen Nederlands meer geven aan de 150 mensen die tweemaal per week naar de bijeenkomsten kwamen. Dat is zeer spijtig voor deze mensen en ook voor de vele vrijwilligers, die met deze mensen op pad waren. We hebben hen allemaal trachten te bereiken, maar het is onmogelijk om een onlinesysteem of iets anders op te zetten. Hoe dit ooit verder moet opgestart worden is zeer onduidelijk.

Ook al de Tochten van Hoop zijn afgelast, ook spijtig natuurlijk. We hadden veel hoop gesteld op jullie inbreng voor de tocht Huishouden kost Geld.

Onze woensdagmiddag werden bezinningen en samenkomsten gepland. Deze activiteiten gaan ook niet meer door. Deze momenten waren voor een groep van vrijwilligers wel heel belangrijk. Na meer dan 25 jaar verscheen ondertussen al twee maanden het tijdschriftje ‘Kapstok’ niet meer. Iedereen mist het persoonlijk contact.

De vrouwen en kinderen in de Overzet en Overstap trachten het zo goed mogelijk te stellen, eerst konden ze niet meer naar de sociale kruidenier gaan, maar dat is nu opnieuw opgestart. De begeleiding kan niet meer in huis gebeuren, maar enkel aan de deur. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Telenet werd voor de twee huizen onbeperkt gemaakt omdat de kinderen hun schoolwerk moeten maken. Voor kinderen, die al wat moeilijkheden op school hebben, is deze situatie natuurlijk niet ideaal. De leerkrachten zijn wel formidabel!

* Welke gevolgen zijn/ waren er voor de sociale kruidenier in het bijzonder voor Filet Divers?

Op een aantal plaatsen werd de voedselbedeling gestopt omdat de vrijwilligers een te groot risico liepen. Op andere plaatsen werd deze uitgebreid zoals bijvoorbeeld St. Antonius. In Filet Divers is het eerst even gestopt, maar daarna kregen de mensen ieder een bepaald uur waarop ze een pakket konden afhalen. Vanaf deze week mag men terug per drie in de winkel, ook op gespreide tijdstippen. Het is natuurlijk voor hen ook een grote investering van medewerkers en een vermindering in hun budget, maar ze kregen hier en daar wel wat steun.

Voor mensen in armoede is deze periode natuurlijk wel heel moeilijk, al moeten we zeggen dat het Antwerpse OCMW echt tracht de grootste noden te lenigen. Er zijn ook veel meer mensen, die nog een werk hadden maar laaggeschoold, bij gekomen. Ik denk dat het vooral voor de kinderen moeilijk zal zijn om nog goed te volgen, ook veel spanningen omdat men zeer slecht gehuisvest is. Voor wie de Nederlandse taal nog niet goed onder de knie had, is deze lange periode in huis zitten ook niet bevorderlijk voor hun vooruitgang in het Nederlands. Heel de communicatie online is ook moeilijk. Ik denk dat ook de beeldvorming naar de toekomst voor mensen die kwetsbaar zijn, niet zo positief zal uitdraaien omdat er een algemene verarming in de samenleving zal zijn en dan worden er altijd zondebokken gezocht.

Laat ons hopen, dat er toch wat bijgeleerd wordt door de vele vormen van solidariteit en dat men het blijft onthouden.

Bronnen

Renson, I. (2020, 4 april) Wie dicht straks de kloof? *De Standaard.* pp. 26-32

Van Lancker, W., & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: A social crisis in the making. The Lancet. Public Health, The Lancet. Public health, 07 April 2020.

Gevonden op internet. Geraadpleegd op 15 april.

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/23/corona-treft-mensen-in-armoede-nog-dieper-smartschool-is-niet-v/>

Gevonden op internet. Geraadpleegd op 15 april. <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/17/hoe-hulp-bieden-aan-mensen-in-armoede-tijdens-de-corona-crisis/>

Gevonden op internet. Geraadpleegd op 15 april. <https://atd-vierdewereld.be/armoedeorganisaties-vragen-aandacht-voor-mensen-in-armoede-tijdens-corona-crisis/>

Gevonden op internet. Geraadpleegd op 15 april. [www.standaard.be/cnt/dmf20200409\_04918909](http://www.standaard.be/cnt/dmf20200409_04918909)

Gevonden op internet. Geraadpleegd op 15 april. <https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/corona-vergroot-kloof-tussen-rijke-en-arme-kinderen/10215546.html>

Gevonden op internet. Geraadpleegd op 18 april <https://sociaal.net/verhaal/alleenstaande-mama-strijdt-tegen-armoede-en-corona-vergeet-ons-niet/>

Gevonden op internet. Geraadpleegd op 22 april. <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/21/een-op-de-acht-gezinnen-financieel-uiterst-kwetsbaar-voor-corona/>

Gevonden op internet. Geraadpleegd op 22 april. <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/21/mensen-zonder-papieren-in-coronatijden-wij-zijn-de-vergeten-me/>

Netwerk tegen Armoede. (2020, 24 april). *Vlaamse task force kwetsbare gezinnen moet verder kijken dan noodhulp | Netwerk tegen armoede*. Geraadpleegd op 28 april 2020, van <https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2020/vlaams-task-force-kwetsbare-gezinnen-moet-verder-kijken-dan-noodhulp>

Verhees, S. (2020, 3 april). *Alleenstaande mama strijdt tegen armoede en corona: ‘Vergeet ons niet’*. Geraadpleegd op 28 april 2020, van <https://sociaal.net/verhaal/alleenstaande-mama-strijdt-tegen-armoede-en-corona-vergeet-ons-niet/>

Welzijnszorg. (z.d.-a). *Armoedeorganisaties vragen prioriteit voor leerlingen met leerachterstand bij heropstart scholen*. Geraadpleegd op 28 april 2020, van <https://welzijnszorg.be/nieuws/armoedeorganisaties-vragen-prioriteit-voor-leerlingen-met-leerachterstand>

Welzijnszorg. (z.d.-b). *Extra middelen voor armoedeprojecten in de strijd tegen Corona*. Geraadpleegd op 28 april 2020, van <https://welzijnszorg.be/nieuws/extra-middelen-voor-armoedeprojecten-ikv-corona>