Geachte leden van de commissie SZW,

Plattelandsjongeren NL is erg blij met de kans op bij het rondetafelgesprek van twee december aanstaande aanwezig te kunnen zijn. Onze organisatie vertegenwoordigt een groep van meer dan vijfduizend jongeren die verspreid over bijna honderd lokale verenigingen proberen om het platteland leefbaar te houden voor jongeren tussen de 14 en 30 jaar. Dit doen wij door projecten te organiseren en jongeren in gesprek te brengen met (lokale) overheden. Daarnaast proberen wij ook thema’s als krimp en alcoholgebruik onder plattelandsjongeren op de politieke agenda te krijgen.

Als landelijke jongerenvereniging vinden wij het goed om te zien dat ontwikkelingskansen voor jongeren steeds hoger op de politieke agenda gekomen is. Het recent uitgebrachte rapport van het SER-jongerenplatform, een uitkomst van de motie Van Dijk, heeft bevestigt wat veel jongerenorganisaties al langer beweerden: Deze generatie is niet zielig, maar loopt wel tegen bepaalde knelpunten aan. Ondanks dat Plattelandsjongeren NL geen onderdeel uitmaakt van het SER-jongerenplatform en daarmee ook niet heeft meegeschreven aan de gemaakte verkenning kunnen wij ons toch heel goed vinden in de bevinden en aanbevelingen. Toch hopen wij dat er in de komende jaren meer ingezet zal worden op het in kaart brengen van verschillen tussen groepen van jongeren onderling zodat er ook passend beleid gemaakt kan worden. Zoals iedereen wel zal begrijpen loopt een jongere in Amsterdam tegen hele andere dingen aan dan iemand die opgroeit in Appingedam. Toch vinden wij dat de positie van jongeren in en rondom het platteland te lang te weinig aandacht is geweest en dat er veel misvattingen bestaan over jongeren die buiten de stad opgroeien.

Bij de woningmarkt wordt naar onze mening bijvoorbeeld te vaak gesteld dat dit een stedelijk probleem zou zijn. Dit terwijl jongeren op het platteland en in dorpen vaak net zoveel problemen hebben met het vinden van een passende woning. Hoewel de huizenprijzen in de regio natuurlijk niet zo ontspoord zijn als in de randstad, zijn starterswoningen in dorpen en kleine steden schaars en moeten jongeren lang wachten op een eigen plek. Deze schaarste werd bijvoorbeeld zichtbaar in het Gelderse Beltrum waar een vriendengroep noodgedwongen een complete straat zelf heeft moeten bouwen omdat wachten op beschikbare starterswoning veel te lang zou gaan duren.

Maar ook sociaaleconomisch zijn er verschillen te constateren tussen verschillende regio’s. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat armoede in krimpgebieden als bijvoorbeeld de veenkoloniën en Noordoost- Groningen hardnekkiger is dan op andere gebieden en weer andere studies wijzen uit dat kinderen van ouders in armoede zelf ook meer kans hebben om op latere leeftijd in armoede terecht te komen. Een studie naar de relatie tussen opgroeien in deze risicogebieden en ontwikkelingskansen is helaas nog niet gedaan.

De oproep van Plattelandsjongeren NL zou dan ook zijn om bij het opstellen van nieuw beleid wat ten goede moet komen aan jongeren, er ook gekeken moet worden of dit voldoende is afgesteld op het platteland. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat eerst inzichtelijk wordt gemaakt wat de verschillen in ontwikkelingskansen nu precies zijn. Wij zouden dan ook graag zien dat er voortbordurend op het rapport van het SER-jongerenplatform er nog een paar onderzoeken meer gedaan worden naar de positie van jongeren en de verschillen tussen regio’s in Nederland.

Uiteraard zijn wij meer dan bereid om hier in de toekomst bij te helpen.

Namens het bestuur,

Rick de Breij

Voorzitter Plattelandsjongeren NL.