**Manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam vanaf 2018**

**Dit manifest is opgesteld door samenwerkende ervaringsdeskundigen en organisaties tegen armoede. Het gaat over de onrechtvaardigheid waar een op de vijf Rotterdammers het slachtoffer van is. Het gaat over mensen, die meestal buiten hun schuld om een niet te overbruggen achteruitgang hebben meegemaakt in welvaart en welzijn. Daar moet een einde aan komen!**

**Van isolement naar erbij horen**

Door geboorte verdient iedereen een rol en een plaats in de maatschappij. Om hierin te kunnen functioneren is geld van groot belang. Dit vanuit een inkomen, vanuit een uitkering of misschien in de toekomst een basisinkomen. Zodra een mens financieel zonder zorgen is, kan hij samen met anderen een creatieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Iedere burger moet in de gelegenheid gesteld worden om deel uit te maken van onze maatschappij (en het onderwijs).

**Voldoende inkomen voor iedereen**

Armoede is op de eerste plaats gebrek aan geld. Mensen die langere tijd moeten rondkomen van een minimuminkomen kunnen niet volwaardig aan de samenleving deelnemen. Daarvoor zijn de uitkeringen en minimumlonen te laag. De vaste lasten en primaire levensbehoeften slokken zo’n groot gedeelte van het geld op dat er nauwelijks vrij besteedbare ruimte over blijft. De laatste tien jaar is duidelijk geworden dat de armoede toeneemt en steeds grotere groepen mensen treft. Rechtvaardige verhoudingen in ons land kunnen alleen bereikt worden door een goed stelsel van sociale zekerheid, toegankelijke voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs, een rechtvaardig inkomensbeleid en een belastingheffing die de lasten eerlijk verdeeld.

**Van eenzijdige bejegening naar wederzijds vertrouwen**

Voor een goede hulpverlening is wederzijds vertrouwen de belangrijkste voorwaarde.

De laatste jaren is met name de bijstand een domein geworden waar wantrouwen vanuit de overheid overheerst. De aanname vanuit het politieke circuit is dat een groot deel van de bevolking wantrouwen heeft of het bijstandsgeld wel op de goede plaats terecht komt. Hier zijn echter nooit goede onderzoeken naar gedaan. Dit vermeende wantrouwen werd gekoppeld aan de bestrijding van de crisis en de daar uit voortkomende onterechte bezuinigingen. Hier vloeide uit voort dat de overheid een beleid heeft ontwikkeld dat gericht is op onevenwichtigheid, verharde onderlinge relaties, dreigingen en onterechte bejegeningen.

**Van schulden naar schuldenvrijheid**

Schulden vormen voor een steeds grotere groep mensen een blok aan het been. De toe leiding tot de Kredietbank verloopt volgens een uiterst ingewikkeld intakeproces. Dat heeft tot gevolg dat veel Rotterdammers nooit aan een sanering van schulden toekomen. De overheid wordt met haar ingewikkelde wetgeving, regelingen en belastingen gezien als de grootste veroorzaker van schulden. Achter elke schuld zit een verhaal. Door actie op menselijke maat kunnen achterstanden ingehaald en schulden voorkomen worden.

**Experimenten met een basisinkomen**

Het basisinkomen komt steeds vaker in de belangstelling. Een basisuitkering past uitstekend in een veranderende samenleving met steeds meer automatisering. Vier gemeenten besloten te experimenteren met een basisinkomen. Dit had ook in Rotterdam gekund, maar het beleid bood daar geen ruimte voor...

|  |  |
| --- | --- |
| ***(De volgende partijen uit de zittende Gemeenteraad hebben zich achter het manifest geschaard:*** *PvdA, D66, SP, CDA, Nida Rotterdam, Groen Links, Christenunie-SGP, Partij voor de Dieren en de nieuwe partijen 50plus, DENK, Stadsinitiatief Rotterdam en P.BAR)* |  |