**Vrouwenberaad Noord-Holland**

**Migrantevrouwen en emancipatie als onderwerp op de CDAV-NH netwerkbijeenkomst in Haarlem.**

**Op 16 januari 2013 was er een Netwerkbijeenkomst van het CDAV-NH in Haarlem Spreekster was Mitra Rambaran, raadslid in Den Haag en lid van CDA kleurrijk. Zij vertelt over CDA kleurrijk en de positie van de immigrantenvrouw in Nederland.**

Stelt zich voor wie is je moeder wie is je vader zoals dat gaat bij mensen van Surinaamse afkomst.

Vader predikant, gewerkt in Suriname. Mitra heeft in India gewoond en daar veel geleerd. Moeder was jong weduwe, kwam terug naar Nederland. Zette zich in voor vrouwen in een pluriforme samenleving en emancipatie.

Mitra is lid sinds 2008 van het CDA , lid kerngroep CDA kleurrijk 2009, 2010 raadslid, 2012 tweede kamer lijst kandidaat. Afgestudeerd als Gezondheidswetenschapper.

**CDA Kleurijk**

Kleurrijk is een netwerkorganisatie komt voort uit het intercultureel beraad dat nogal log was. Ruud Lubbers is ambassadeur van CDA kleurrijk, Til Gardeniers adviseur. Voorzitter sinds 2012 is Kaya Koçak.

Werkbezoek dit jaar van CDA kleurrijk naar Marokko met parlementariërs en bestuur. Delegatie wilde perse de vrouwen spreken. Marokkaanse Middenpartij is een zusterpartij van het CDA. In de Marokkaanse wet is vastgelegd een quota voor vrouwen, jongeren en mannen die in de partij zijn vertegenwoordigd.

**Belang van kleurrijk is dat zij denken aan het belang van diversiteit in het CDA.**

Afspiegeling van de samenleving is het nog niet echt binnen het CDA.

Wie heeft er contacten met migrantenvrouwen en hoe, was de vraag waarmee Mitra begon.

Reacties vanuit de zaal:

Moeizame contacten, ze zijn erg teruggetrokken, maken moeilijk contact. Zomerschool gegeven aan migranten- vrouwen. Missen een netwerk voor deze groep vrouwen. CDA Heerhugowaard heeft contact met de moskee samen met de kerken. Soms zijn het buren in je straat. Wereld vrouwendag met migranten vrouwen.

Mitra vertelt:

Communicatie is moeilijk als de ander niet reageert. Kleurrijk denkt hierover na en we spreken hierover met de tweede kamer. Ook andere onderwerpen zoals Bv. Jeugdwerkeloosheid met name onder de allochtone jongeren. Wat kunnen ze hier aan doen en wat doet de fractie hiermee?

**Terugkeer naar het land van herkomst ja of nee!**

Steeds meer mensen gaan niet terug naar het land van herkomst, omdat ze taal niet meer voldoende spreken. Familie is van belang, zeker als de kinderen in Nederland blijven. Velen gaan vaak terug vanwege het klimaat en het vakantiehuis, het oude vaderland blijft trekken.

Het is een dilemma, eenzaamheid in het oude vaderland door gemis aan familie die in Nederland achterblijft. Jongeren die terug gaan en kunnen niet aarden in het land van hun ouders. Talenten kunnen de allochtonen jongeren hier gebruiken, ze aarden niet in de andere samenleving, ze zijn te verwesterd. Huizen in Nederland zijn echter niet berekend op grote families.

Mannenemancipatie: met name voor allochtone mannen belangrijk, om de vrouwen zich te laten ontwikkelen als gelijkwaardigen. Veel investeren in taal zoals in Den Haag, daar heeft men het project "taal in de buurt" kleinschalig in bv een huiskamer, veilig voor de vrouwen.

Kennis allochtonen vrouwen is gevaarlijk voor de mannen. Zij vinden dat de vrouwen, als zij geen kennis hebben, zij ook geen verantwoordelijkheid hebben. Dus alles moet via de man, want de vrouw heeft geen kennis en spreekt de taal niet. Zo blijft hij belangrijk. Hier moeten we op inzetten om de vrouwen te laten emanciperen.

**Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn immigranten.**

Marokkanen die hier wonen zijn Berbers, dat zijn andere Marokkanen dan in Rabat. In Rabat zijn het Arabieren.

Deze zijn meer op het westen ingesteld en moderner.

Marokkaanse ouders hebben de kinderen/ jongeren niet in de hand. De ouders zijn in huis de baas en niet op straat. Daardoor ontstaan de excessen onder de Marokkaanse jongeren en de rest van de samenleving.

Turkse ouders zijn voor alles verantwoordelijk wat hun kinderen betreft, zo vinden zij. Dit zijn de cultuur- verschillen tussen de Marokkaanse en Turkse ouders.

Onderwijs in Nederland telt te veel vrouwen. Hoe gaan we met de allochtone jongens om, die rolmodellen missen in het onderwijs doordat er geen mannen voor de klas staan.

**Surinamers zijn Nederlanders, spreken de taal. Antilliaanse vrouwen zijn ook Nederlands**.

Veel eenoudergezinnen in deze groepen, een probleem in de grote steden.

Wat is de oplossing, het is een cultuurprobleem, jongeren die hier zijn geboren voelen zich hier niet thuis. Niet steeds vragen waar iemand vandaan komt vanwege het uiterlijk, dit geeft aan dat je anders bent. Het hoort wel bij je achtergrond. Kwaliteiten als mens zijn van belang, niet waar je ouders vandaan komen. Wie je zelf bent, dat telt. Opleiding is van belang voor iedereen en vooral voor de jongeren om mee te doen in de samenleving.

Kun je een cultuur veranderen? Ja dat kan. Het is niet statisch, het verandert wel.

Het duurt alleen een paar generaties, want het blijven je wortels. Emancipatie helpt hierbij.

**In het TA paper duurzaamheid en emancipatie gaat Mitra dieper in op dit onderwerp.**

Emancipatie stuit op weerstand. Het is iets van de vorige eeuw. Emancipatie moet weer hip worden.

Scherpe kritiek heeft Mitra geuit op het feit dat emancipatie niet meer werd genoemd bij CDA standpunten.

Emancipatie verbinden met duurzame relatie. Daar pleit zij voor.

Participatie van alle vrouwen. Er is scheefgroei in de zorg tussen man en vrouw, zowel autochtoon als allochtoon.

Boegbeelden hebben we nodig. Rolmodellen voor de vrouwen. Ambassadeursfuncties voor duurzame relaties, daarin moeten we investeren. Vertrouwen in elkaar, elkaar weten te vinden op alle gebied. In de privé sfeer en maatschappelijke relaties. Verbindingen jong / oud, en man/ vrouw. Wat bindt de mensen onderling?

Dat is Emancipatie in de ruimste zin van het woord. Emancipatie die duurzaam is.

Emancipatie: het hoort erbij, maar men wil zich niet binden in wat voor relatie dan ook, dit is het grote probleem. Men is niet ondergeschikt aan elkaar, maar gelijkwaardig in een relatie.

Dit paper en de aandacht hiervoor die Mitra heeft gevraagd, heeft geresulteerd in de Emancipatienota 2.0 die in Den Haag is ingevoerd.

**Assielzoekers.**

Hoe werken we als CDAV en CDA kleurrijk samen op dit item? Netwerkbijeenkomst in Zuid-Holland .

Er was een gesprek met Minister Leers, deze had moeite met het asielbeleid van het toenmalige kabinet.

CDA kleurrijk is gaan kijken bij de asielzoekers in Den Haag. Zij waren verwijderd van de tijdelijke camping en zitten nu in een kerk. Heel onmenselijk . De wet houdt het tegen om ze te laten blijven. De wet is nodig, ze zoeken de rand van de wet door telkens in beroep te gaan zo werd er opgemerkt. Het blijft moeilijk voor de huidige gevallen maar er is een grens. De wet is aangescherpt, nu word de aanvraag sneller afgehandeld en weet men binnen drie maanden waar men aan toe is. Hier heeft oud minister Leers hard aan gewerkt.

Jolanda van Ling

Voorzitter CDAV-NH