**Actuataak: De Gelukvinder**

**Artikel 1: 11/11/18 🡪** [**https://www.hln.be/nieuws/buitenland/griekse-politie-betrapt-mensensmokkelaars-op-heterdaad~af87fe30/**](https://www.hln.be/nieuws/buitenland/griekse-politie-betrapt-mensensmokkelaars-op-heterdaad~af87fe30/)

**Griekse politie betrapt mensensmokkelaars op heterdaad**

**De Griekse politie heeft twee Pakistanen gearresteerd die op heterdaad werden betrapt op mensensmokkel. De verdachten van 23 en 26 jaar hadden net negen migranten uit hun vaderland en een uit Bangladesh de grensrivier tussen Turkije en Griekenland overgezet. Aan de overzijde stonden nog tachtig personen te wachten op een enkele reis met hun bootje.**

De politie zei dat de smokkelaars opereerden vanuit Turkije en tot dusver onder de radar waren gebleven. Eens ze de Evros zijn overgestoken worden migranten meestal in auto’s en busjes gestopt en naar Thessaloniki, Athene of naar een ander land gebracht. De Grieks-Turkse grens is een populaire migrantensmokkelroute.

**4-jarig jongetje overleden**

In een poging uit handen te blijven van de politie, knalde zo’n voertuig met vluchtelingen vrijdagavond tegen een vrachtwagen. Een vierjarig jongetje uit Irak kwam daarbij om het leven. 27 anderen raakten gewond, onder wie de 24-jarige Iraakse chauffeur en twee smokkelaars. Het witte busje met Bulgaars kenteken negeerde een stopteken bij een politieafzetting. De chauffeur verliet op hoge snelheid de snelweg, zo’n 80 km ten oosten van Thessaloniki, en kwam daarbij in botsing met de vrachtwagen. De Griekse vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De vluchtelingen waren afkomstig uit Irak, Somalië en Bangladesh. Vijf gewonden zijn minderjarig, van wie twee er ernstig aan toe zijn.

**Artikel 2: 27/01/18 🡪** [**https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180126\_03322928**](https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180126_03322928)

# “Vluchtelingenproblematiek is geen ver-van-ons-bedshow meer”

**Veertien Vlaamse jongeren trekken volgende maand langs vier vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa. Onder hen ook de 17-jarige Lucas Van Looveren en Elena Brys uit Beveren. Zij willen ondervinden hoe het er in die vluchtelingenkampen aan toe gaat.**

Lucas en Elena zitten allebei in het vijfde jaar Latijn aan de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren. “In de les godsdienst werd een oproep gedaan om je kandidaat te stellen voor het project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Bond Zonder Naam”, vertelt Elena. “Ik had verwacht dat er veel enthousiasme ging zijn, maar we waren slechts met drie geïnteresseerde klasgenoten. Uiteindelijk zijn er uit alle scholen in Vlaanderen veertien leerlingen geselecteerd om in de krokusvakantie op inleefreis te gaan. Als voorbereiding bezochten we al een opvangplaats in Steenvoorde en een kamp in Duinkerke.”

Vrijdag 9 februari vertrekt de groep, aangevuld met twee journalisten en enkele ‘Nomaden’ van Rudi Vranckx naar vluchtelingenkampen in Kroatië, Servië, Slovenië en Italië. Elena neemt haar camera mee om alles vast te leggen. “Het zijn vluchtelingenkampen die niet vaak de media halen en op de grens van Europa liggen”, weet Lucas. “Ik wil ter plaatse ontdekken hoe het leven in zo'n kamp is. Veel mensen en leeftijdsgenoten vormen nu een mening zonder te weten hoe het er echt aan toe gaat.”

**Erbarmelijk omstandigheden**

Allebei vinden ze dat er meer aandacht voor de problematiek zou moeten zijn. “Het is geen ver-van-ons-bedshow meer: die kampen liggen in Europa. We willen mensen bewust maken van de erbarmelijke omstandigheden waarin mensen moeten overleven.”

Hun inzet voor het project stopt niet na de reis. “Er volgen nog enkele lezingen, waaronder één in De Rank in de Kasteeldreef op 13 maart. Op school en in het Antwerps Fotomuseum komt ook een fototentoonstelling. Het hele avontuur zal ook te volgen zijn op de website van Canvas.”

Later willen zowel Lucas als Elena zich blijven engageren. “Ik wil me blijven inzetten voor wie het nodig heeft, bijvoorbeeld door les te geven in Afrika.”

De hele reis is te volgen via Facebook,

Instagram en de blog onder de naam ‘Road Of Change’.

**Artikel3:06/11/17🡪**[**https://www.hln.be/nieuws/buitenland/vluchtelingencrisis/vluchtelingenproblematiek-in-noord-frankrijk-blijft-nijpend~a22f51dc/**](https://www.hln.be/nieuws/buitenland/vluchtelingencrisis/vluchtelingenproblematiek-in-noord-frankrijk-blijft-nijpend~a22f51dc/)

# Vluchtelingenproblematiek in Noord-Frankrijk blijft nijpend

**De vluchtelingenproblematiek in Noord-Frankrijk blijft groot, ook al is het al ruim een jaar geleden dat het grootste kamp in de regio, ‘de Jungle’ in Calais”, ontmanteld werd. Volgens hulporganisatie L’Auberge des migrants zijn er nog zo’n 1.500 vluchtelingen in de regio. Volgens de Vlaamse organisatie vzw Humain zouden er alleen in Duinkerke al zo’n 400 vluchtelingen op de dool zijn.**

Eind oktober 2016 werd het tentenkamp van Calais ontruimd. Enkele maanden voordien werd ook dat van Groot-Sinten in Duinkerke al ontmanteld. Vele duizenden vluchtelingen werden naar asielcentra gebracht, verspreid over heel Frankrijk, maar velen doken even later opnieuw de illegaliteit in. Heel wat vluchtelingen trokken opnieuw naar Noord-Frankijk, vooral naar Calais, Duinkerke en Steenvoorde.

### Bomen en struiken

“In tegenstelling tot voor de ontmanteling van de tentenkampen leven de mensen nu echt tussen de bomen en de struiken. In Duinkerke is dat in het recreatiedomein Puythouck”, opent Sofie D’hulster van vzw Humain. “Hier leven vooral Koerden, meestal alleenstaande mannen, maar er zijn ook gezinnen met kinderen bij. In Calais leven er meer Eritreeërs en Soedanezen. Vorige week verdeelden we 400 maaltijden, wat een goede indicatie is over het aantal vluchtelingen in de omgeving van het domein Puythouck.” Hulp van de Franse overheid is er nauwelijks tot niet. “Eén tot twee keer per week patrouilleert de politie door Puythouck en nemen ze de tenten en de dekens van de vluchtelingen mee en maken ze de rest onbruikbaar met pepperspray. Dat is de jongste dagen wat opgedreven en er zijn berichten dat ze ook optreden tegen humanitaire hulp”, vertelt D’hulster.

### Groot-Brittannië

Toch blijven honderden vluchtelingen liever dakloos in Puythouck dan dat ze een asielaanvraag indienen in Frankrijk. “Er is heel wat desinformatie en de vluchtelingen zijn enorm bevreesd om hun vingerafdrukken te geven. Bovendien willen ze nog altijd naar Groot-Brittannië, ook al is het daar vaak niet veel beter. Ze leven met dat clichébeeld, ze spreken een woordje Engels en er is een grote Koerdische gemeenschap in Groot-Brittannië. En zolang er succesverhalen opduiken van een gelukte oversteek blijven ook zij in hoop leven.”

### Mensensmokkelaars

Het enige wat de Franse overheid doet, is de mensen oppakken en hen in bussen naar asielcentra brengen, waar ze vaak niet de juiste informatie krijgen. Volgens de onderprefect van de regio zouden er sinds 5 oktober al 560 illegalen opgepakt zijn, maar de meesten keren gewoon terug. Bovendien hebben mensensmokkelaars nog steeds een stevige hand in de gang van zaken. “Puythouck is een echt smokkelkamp. Smokkelaars regelen alles: niet enkel de oversteek, maar ook eten, slaapplaatsen... Wij bieden naast eten, vooral een veilige plek, ook al is het maar voor een paar uur. Die mensen moeten echt uit de handen van de smokkelaars gehouden worden. Dat is de enige manier om te ontsnappen en de situatie op te lossen”, meent D’hulster.

**Artikel 4: 20/06/18 🡪** [**https://www.charliemag.be/wereld/wereldvluchtelingendag/**](https://www.charliemag.be/wereld/wereldvluchtelingendag/)

# “De vluchtelingenproblematiek is te complex voor oneliners of quick-fixes”

**Vandaag, 20 juni, is het VN Wereldvluchtelingendag. Op de esplanade voor het Europees parlement nemen vluchtelingen het woord. Politici worden verzocht te luisteren naar de verhalen van de mensen van vlees en bloed die de cijfers en statistieken opmaken. Samen met Sabrine Ingabire en Kathleen Van Brempt stond ik stil bij het lot van vluchtelingen, asielbeleid en de persoonlijke drijfveren van beide vrouwen. Foto’s: Sarah Van Looy**

Sabrine (22), studeert rechten en is schrijfster, columniste, journaliste, jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad en public speaker. Haar stukken verschijnen onder andere op MO\*, De Morgen, StampMedia en ze leverde een bijdrage aan de bloemlezing ‘Zwart’. Kathleen Van Brempt (48) is sp.a-politica, voormalig staatssecretaris en Vlaams minister. Momenteel is ze gemeenteraadslid in Antwerpen, Europees Parlementslid en vicevoorzitter van de fractie van Europese sociaaldemocraten.

**Bedankt om tijd uit te trekken voor dit gesprek, ik weet hoe druk jullie het hebben. Als ik het goed begrijp zit jij midden in je examens Sabrine?**Sabrine: “Ja, maar hiervoor wil ik graag tijd maken. Het vluchtelingenvraagstuk ligt me heel na aan het hart. Ik ben zelf als vluchteling naar België gekomen. Ik ben geboren in Rwanda in 1995. De genocide was toen al voorbij en de burgeroorlog liep op zijn einde, maar het bleef er ontzettend gevaarlijk. Op mijn vierde ben ik in België terechtgekomen met mijn jongste tante. Daarna kwam ik bij mijn oudste tante terecht, zij heeft mij opgevoed. Ik ging al op jonge leeftijd naar een internaat in Wallonië en daarna in Brussel. Mijn tante is dan getrouwd en heeft een kindje gekregen. Op mijn negende zijn we met zijn allen verhuisd naar het Vlaamse Ninove. Dat was een enorme aanpassing. Ik moest in sneltempo Nederlands leren en wennen aan alweer een nieuwe omgeving. Ik weet dus uit eerste hand wat vluchteling zijn in dit land betekent. Ik vind het belangrijk daar ook over te spreken.”

Kathleen: “Ik ben blij dat je erbij kan zijn, Sabrine. Maar straks terug in de boeken he, je weet hoe belangrijk ik die studies vind.”

**Jullie kennen elkaar! Vertel eens, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?**Kathleen: “Ik hoorde Sabrine spreken op een evenement voor jongeren in het Europese Parlement en was ontzettend onder de indruk. Ik ben op haar toegestapt en heb haar een stageplaats aangeboden. Zij is daar, gelukkig, op ingegaan en heeft stagegelopen bij mijn team in het Europese Parlement.”

**“Toen mijn professor politieke geschiedenis het ‘stukje’ over Congo wegliet, was ik razend. Dus begon ik over (on)recht te schrijven.”**

**Je studeert rechten en doet daarna nog zoveel andere dingen, Sabrine. Ben jij altijd zo geëngageerd geweest?**Sabrine: “Toen ik tien was, wilde ik advocaat worden en de wereld veranderen. Zo zijn kinderen toch (lacht). Toen ik ouder werd, besefte ik dat ‘de wereld veranderen’ onmogelijk was, en erg paternalistisch klonk. Ik wilde – en wil – vooral van betekenis zijn, maar toen dacht ik dat ik eerst mijn studies moest afmaken en dat pas daarna zou kunnen. Ik was nog steeds idealistisch maar dacht: ‘zodra ik mijn rechtendiploma heb’… Uiteindelijk maakte ik zoveel onrecht mee en werd ik daar steeds kwader van. Toen mijn professor politieke geschiedenis tijdens het college het ‘stukje’ over Congo wegliet, was ik razend. Als er nu iéts ook politieke geschiedenis van België is, dan is het dat hoofdstuk. Dus begon ik over (on)recht te schrijven. Uit verontwaardiging, uit boosheid.”

**Is dat voor jou ook zo gegaan Kathleen? Was het onrecht of boosheid die jou in de politiek dreef?**Kathleen: “Nee, helemaal niet. Ik kom uit een heel warm, typisch Vlaams gezin. Ik groeide op in Kapelle, mijn vader was dokwerker, mijn moeder gaf les. We waren met vier kinderen. We hadden niks te kort, maar ook niks te veel. Ik ben katholiek opgevoed: ik deed nog mijn plechtige communie in zo’n paterskleed (lacht). We beseffen soms te weinig dat er ook in Vlaanderen op heel korte tijd veel veranderd is. Mijn moeder mocht niet naar de unief, want dat was ‘niets voor meisjes.’ Toen mijn zus naar de universiteit ging, was zij de eerste in onze familie. Ik dacht dat iedereen zo opgroeide als ik, beschermd en veilig. Pas toen ik al hogere studies deed heb ik voor het eerst mensen in armoede leren kennen. Ik liep in Antwerpen stage bij de intussen opgedoekte Buurt Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Daar heb ik schrijnende armoede gezien, ben ik beginnen inzien hoe dat kan ontstaan en in stand gehouden wordt. Dat raakte mij zo, dat ik mijn thesis heb gemaakt over het Europese Armoedebeleid.

Eigenlijk was ik helemaal niet voorbestemd voor de politiek. Er werd bij ons thuis nooit over politiek gesproken. Mijn grootmoeder vond het vréselijk dat ik bij de socialisten aansloot. In die periode van verzuiling was dat in een katholieke familie als de onze ondenkbaar, een schande. Mijn drijfveer om het toch te doen, was niet zozeer woede, maar wel verontwaardiging en idealisme.”

**Die verzuiling is steeds minder voelbaar. Jonge mensen lijken daar in ieder geval steeds minder om te malen.**Kathleen: “Ik denk dat je gelijk hebt, die verzuiling is een beetje passé. Weet je, ik geloof niet in het verhaaltje dat jongeren niet meer geëngageerd zijn of geen politieke interesses meer hebben. Integendeel, ik zie net veel engagement en idealisme bij de generatie die nu opgroeit. Ik ontmoet voortdurend jonge mensen die schoon in het leven staan. Die het beste willen voor de planeet, voor anderen, die geloven in gelijkheid. Ze noemen zichzelf heus niet allemaal sociaaldemocraat, maar hun wereldbeeld is wat mij betreft identiek aan de kern van de sociaaldemocratie.”

Sabrine: “Helemaal mee eens, de mythe van de passieve millennials is al zo vaak ontkracht. Maar veel jongeren weten niet goed waar partijen voor staan. Dus gaan ze af op stemadvies van vrienden of laten ze zich beïnvloeden door de media. Het onderwijs zou daar veel meer op moeten inzetten.”

**Je bent zelf nog een jongere, Sabrine, en jij volgt de politiek wel. Je bent ook erg geïnteresseerd in Europa. Wat spreekt je zo aan in dat Europese verhaal?**Sabrine: “Het komt erop neer dat Europa veel meer gaat over gedeelde waarden dan over een nationaal gevoel. Voor mensen met een migratie-achtergrond, die zich soms in het land waar ze wonen niet aanvaard voelen, overstijgen die waarden dat. Dat Europese gevoel werkt verbindend. Ik kreeg in het middelbaar veel les over het ontstaan van de Europese gemeenschap en de EU, en hoe dat een reactie was op WO2, een alliantie voor vrede. Dus anders dan bij de lokale partijen, weten de meeste jongeren wél waar het Europees project over gaat. Europa zet ook echt in op jongeren. Initiatieven zoals Erasmus zorgen ervoor dat mijn generatie meer kansen krijgt om te reizen, en zijn blik te verruimen.”

**“Mensen geloven niet meer dat we het gaan oplossen. Het is ook geen eenvoudige uitdaging.”**

**We hebben vandaag afgesproken omdat het VN Wereldvluchtelingendag is. Jij schreef onlangs met Monica De Coninck je visie op een menselijk asiel- en migratiebeleid neer, Kathleen. Wat is daarvan de kernboodschap?**Kathleen: “We moeten burgers weer doen geloven dat wij wél bezig zijn met hun bezorgdheden. Het komt er dus op aan het vertrouwen te herstellen. Het populistische discours waarin elk voorstel voor een menswaardig beleid wordt afgedaan als naïef en dat voortdurend angst voor vluchtelingen oppookt, moeten we tegengaan. Mensen geloven niet meer dat we het gaan oplossen. Het is ook geen eenvoudige uitdaging. Wij willen een gecontroleerd, trapsgewijs Europees beleid dat mensen in nood helpt, maar dat ook rekening houdt met de realiteit. Het asiel- en migratiebeleid is een uitdaging waar we al 40 jaar mee worstelen. De volgende 40 jaar zal het een uitdaging blijven. We zijn ervan overtuigd dat dit iets is dat we met heel Europa samen moeten aanpakken. Als je daar even over nadenkt is dat logisch. Wat we nu al enkele jaren doen, is vluchtelingen van de ene naar de andere lidstaat duwen, elkaar met de vinger wijzen, vertellen dat het de schuld van de ander is… Pas als we samen, solidair een oplossing bedenken, kunnen we bij de bevolking opnieuw een draagvlak creëren.

Ik ben bijna dagelijks met klimaatbeleid bezig. Op niet al te lange termijn dreigen grote delen van bijvoorbeeld Afrika onbewoonbaar te worden voor grote bevolkingsgroepen, terwijl de Afrikaanse bevolking groeit. Al die monden moeten gevoed worden, al die mensen moeten op z’n minst een menswaardig leven kunnen leiden. Volgens de Wereld Vluchtelingenorganisatie zullen er tegen 2050 minsten 200 miljoen klimaatvluchtelingen zijn. Dat zijn er evenveel als het wereldwijde aantal migranten vandaag. Maar in het ergste geval kan dat cijfer oplopen tot 1 miljard. Als je daar ernstig over nadenkt dan is die hele discussie over pushbacks die vandaag gevoerd wordt totaal absurd. Dan moet je eerst en vooral zwaar investeren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, keuzes maken voor een eerlijke wereldhandel, investeren in opvang in de regio, maar niet zoals we dat vandaag doen, door mensen in kampen te dumpen, maar door te investeren in de ontwikkeling van nieuwe steden die mensen een echt toekomstperspectief bieden.

Sommige mensen zullen inderdaad naar Europa komen omdat ze geen andere uitweg meer zien. Dat moet op een menswaardige en veilige manier kunnen gebeuren, met snelle beslissingen over asielrecht en een solidaire spreiding over heel Europa. De vluchtelingenproblematiek is geen of-of verhaal, maar een en-en-verhaal. De materie is te complex voor oneliners of ‘quick-fixes’.”

**Wat met de mensen die hier nu aankomen? Sabrine, jij bent zelf ervaringsdeskundige: hoe heb jij het ontvangstbeleid als vluchtelinge ervaren?**Sabrine: “Ik heb niet gemerkt dat dat er was destijds. Ik was natuurlijk nog een kind, maar toch. Er werd erg gehamerd op het kennen van de taal en de noodzaak om te integreren maar er werd te weinig geïnvesteerd. Op het eerste internaat waar ik als vierjarige in Wallonië zat, heb ik meteen racisme ervaren. Een opvoedster behandelde me helemaal anders dan de andere kinderen. Ik kon er toen de vinger niet op leggen, omdat ik niet wist wat racisme was, maar besefte uiteindelijk dat het zeker omwille van mijn huidskleur was. Ik heb zélf heel veel moeite moéten doen. Gelukkig gingen studeren en nieuwe talen leren me goed af, maar veel hulp heb ik niet gekregen. Maar niet iedereen heeft dezelfde capaciteiten, en soms lukt het gewoon niet even gemakkelijk om zo snel de taal te leren of zich aan te passen. Ik wéét dat ook zij bij wie het minder vlot gaat, niets liever willen dan zich te integreren en erbij te horen, maar ze worden te weinig ondersteund. Ik denk niet dat nieuwkomers zich hier erg ‘ontvangen’ voelen. Het integratiebeleid laat volgens mij te wensen over.”

**“Ik wéét dat ook zij bij wie het minder vlot gaat, niets liever willen dan zich te integreren en erbij te horen.”**

Kathleen: “Ik was onlangs in Canada. Het Canadese model heeft uiteraard veel gebreken en zij hebben de luxe te kunnen kiezen wie ze in het land opnemen. Maar de ingesteldheid daar is schitterend: ze willen dat iedereen die in Canada komt wonen zich zo snel mogelijk Canadees voelt en lid van de club wordt. Er is enorm veel openheid naar etnisch-culturele diversiteit. Ik mis dat hier, die mentaliteit. Dat heeft te maken met het beleid dat hier gevoerd wordt.”

**In de meeste visieteksten over asiel en migratie mis ik een betere educatie over kolonisatie. Het is moeilijk de wereld te vatten als je de wereldgeschiedenis onjuist en vanuit een zeer Eurocentrische bril onderwezen krijgt.**Sabrine: “Daar ben ik het zeker mee eens. Je creëert meer draagvlak en empathie als mensen begrijpen waarom vluchtelingen naar hier komen. Er leeft het foute idee dat het allemaal om economische vluchtelingen, gelukzoekers, gaat.”

Kathleen: “Jullie hebben daar zeker een punt. Het is ook maar door met mensen met een migratieachtergrond te spreken dat het mij is gaan opvallen hoe beperkt onze geschiedenisboeken zijn, hoe onvolledig. Ik ben het er mee eens dat dat debat moet gevoerd worden. Eigenlijk moet het hele onderwijsbeleid herbekeken worden. De maatschappij is veranderd en het onderwijs moet volgen, punt. In een superdiverse stad als Antwerpen is het van essentieel belang dat die diverse leerlingenpopulatie de juiste omkadering en de juiste informatie krijgt.”

**Wat vinden jullie van de term ‘gelukzoeker’? Dat is nu haast een scheldwoord, terwijl het mij net heel menselijk lijkt dat je je geluk wil zoeken.**Kathleen: “Uiteraard. Maar in tegenstelling tot wat rechts graag laat uitschijnen, is het niet zo dat progressieven daar naïef in zijn. Ik wil erg ruimhartig zijn voor mensen die oorlog, vervolging, mishandeling ontvluchten. Daar bestaan trouwens duidelijke internationale verdragen over. Maar wie niet vervolgd wordt, moet het spel ook volgens de spelregels spelen. Ik ben er voorstander van om legale manieren te organiseren zodat economische migranten naar Europa kunnen komen. Maar dan leg je voorwaarden vast en daar hebben mensen zich aan te houden. We mogen economische migratie niet verwarren met de vluchtelingenproblematiek. Ik vind wel dat je dat ook moet durven zeggen.”

**“De media focussen vaak op negatieve berichten en polariserende retoriek, maar besteden veel minder aandacht aan al die open mensen.”**

**De retoriek die soms wordt gebezigd als het over vluchtelingen en asielzoekers gaat, is zeer hard, dat baart me zorgen.**Sabrine: “Dat baart mij ook veel zorgen. Maar ik zie ook veel positieve initiatieven van burgers. Er zijn nog altijd veel meer mensen die solidair en empathisch zijn en die willen helpen. Het probleem is vaak dat de media focussen op de negatieve berichten en de polariserende retoriek, maar veel minder aandacht besteden aan al die open mensen en die goede voorbeelden.”

Kathleen: “Helemaal juist. De doorsnee Antwerpenaar wil gewoon zo goed mogelijk met de buren samenleven in de stad. De stad zelf is het bindmiddel, want dat is de plek waar we samenleven. Als de lokale politiek terug wat meer zou inzetten op de liefde voor de stad – want die is er bij al die heel verschillende Antwerpenaren – dan zou dat elke Antwerpenaar ten goede komen.”

Sabrine: “Ik ben ervan overtuigd dat op termijn mensen zullen inzien dat migratie nu eenmaal een féit is. Jij en ik hebben allebei de Belgische nationaliteit bijvoorbeeld. België is nu eenmaal een heel divers land. En dat vind ik net een enorme verrijking! We kunnen die diversiteit dus maar beter omarmen en waarderen.”

**Artikel 5: 12/11/18 🡪** [**https://www.hln.be/nieuws/buitenland/maken-de-mensen-van-de-beruchte-migrantenkaravaan-ook-echt-kans-op-asiel-in-de-vs~a29749cad/**](https://www.hln.be/nieuws/buitenland/maken-de-mensen-van-de-beruchte-migrantenkaravaan-ook-echt-kans-op-asiel-in-de-vs~a29749cad/)

# Maken de mensen van de beruchte migrantenkaravaan ook echt kans op asiel in de VS?

**Een slordige 6.500 Centraal- en Zuid-Amerikaanse vluchtelingen zijn onderweg naar de Verenigde Staten. De groep kwam een paar weken geleden in Honduras en Guatemala tot ontwikkeling en trekt nu door Mexico. De mensen die meelopen zijn op zoek naar asiel en bescherming in de VS.**

De karavaan startte op 12 oktober in San Pedro Sula (Honduras), met zo’n tweehonderd mensen. De groep groeide snel en trok door Guatemala via Tapachula naar Mexico. Van daaruit ging de tocht richting Mexico-City, waar de migranten net een week hebben gezeten. Het doel van de karavaan is Tijuana te bereiken, vlakbij San Diego in Californië. De groep moet daarvoor nog zo’n 2.500 kilometer afleggen en vermijdt daarbij het noordoosten van Mexico, omdat het daar te onveilig is.

Intussen bestaat de mars uit zo’n 6.500 mensen, onder wie veel gezinnen. Bescherming krijgen, dat moet lukken. Maar asiel krijgen is een ander verhaal. Gezinnen met kinderen bijvoorbeeld, komen heel snel vrij uit detentiecentra en wachten dan tot hun asielaanvraag wordt behandeld. Dat kan echter maanden of jaren duren omdat ze met zoveel zijn. Vorig jaar waren er bijna 120.000 asielaanvragen in de VS, vier keer zoveel als in 2014. Op dit moment zijn er 750.000 lopende asielprocedures, een record. Slechts een op de tien krijgt uiteindelijk asiel. De meesten duiken onder en blijven illegaal in het land.

**Artikel 6: 12/10/18 🡪** [**https://www.knack.be/nieuws/belgie/vluchtelingen-trekken-vooral-naar-antwerpen/article-normal-1378905.html**](https://www.knack.be/nieuws/belgie/vluchtelingen-trekken-vooral-naar-antwerpen/article-normal-1378905.html)

# Vluchtelingen trekken vooral naar Antwerpen

**Antwerpen is de meest aantrekkelijke stad voor asielzoekers die hun aanvraag zien goedgekeurd. Dat blijkt uit een rapport van het Vlaamse agentschap Binnenlands Bestuur.**

Asielzoekers worden door Fedasil toegewezen aan opvangcentra of aan lokale opvanginitiatieven. Eenmaal ze worden erkend als vluchteling, hebben ze het recht om zelf hun verblijfplaats te kiezen. Het agentschap bestudeerde alle personen die internationale bescherming kregen in België sinds 2014. Daaruit blijkt een duidelijke voorkeur van asielzoekers voor Vlaanderen.

Bij de personen die in de tweede helft van vorig jaar bescherming kregen, bijvoorbeeld, woonde 48 procent op het moment van die goedkeuring in het Vlaams gewest. In januari 2018, minder dan een half jaar later dus, bedroeg dat al 60 procent. 13 procent koos voor Brussel en 27 procent voor Wallonië.

Vluchtelingen trekken na hun positieve beslissing vaak naar de steden, maar vooral Antwerpen blijkt populair. De stad telt 5.800 erkende vluchtelingen en personen met subsidiaire bescherming (die hun aanvraag deden in de bestudeerde periode).

Dat betekent overigens niet dat Antwerpen de grootste druk van erkende asielzoekers ervaart ten opzichte van de bevolking. Het gaat om een verhouding van 11,08 procent, waarmee Antwerpen op de vierde plaats eindigt, onder Oostende, Leuven en Turnhout.

In Oostende bedraagt de verhouding 14,58 procent. Ook in Brussel is de druk in een aantal gemeenten hoog: met 19,7 procent in Sint-Joost-ten-Noode en 13 procent in Anderlecht, allemaal gemeenten met een hoge graad van armoede.

Er bestaat een duidelijke voorkeur op basis van de nationaliteit van de asielzoekers. Syriërs wonen meer dan gemiddeld in Brussel. Vluchtelingen uit Franstalige landen als Guinea, Congo en Burundi gaan dan weer vaker naar Brussel of Wallonië. De grootste groepen vluchtelingen - uit Afghanistan, Irak, Somalië en Eritrea - gaan naar de grote steden, met uitzondering van de Syriërs dus.

Vooral alleenstaande vluchtelingen blijken aangetrokken tot de steden. Vluchtelingen met kinderen wonen meer dan gemiddeld in het buitengebied.

**Artikel 7: 13/11/18 🡪** [**http://www.standaard.be/cnt/dmf20181113\_03940880**](http://www.standaard.be/cnt/dmf20181113_03940880)

**Rome ontruimt migrantenkamp met bulldozers**

**In Rome is een migrantenkamp ontruimd. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei dinsdag vastberaden te zijn om een einde te maken aan deze ‘illegale vrije zones’.**

Volgens Baobab Experience, de humanitaire organisatie die het kamp beheert, woonden er 200 mensen. Het waren voornamelijk migranten, maar ook daklozen en leden van de Roma-gemeenschap verbleven daar. Het kamp lag achter het treinstation Tiburtina, in het noordoosten van de stad.

De politie ontruimde dinsdagochtend vroeg het kamp met behulp van bulldozers. Bussen brachten de migranten naar immigratiediensten.

Baobab Experience noemt de hele operatie ‘een eindeloze schande voor deze stad’. ‘Sociale problemen worden in Rome als volgt opgelost: met politie en graafmachines’, schreef de organisatie op Twitter.

’Nu zullen honderden mensen op straat eindigen’, zei coördinator Andrea Costa aan het Italiaanse persagentschap ANSA. Volgens Costa is het de 22ste keer in drie jaar tijd dat een migrantenkamp werd ontruimd.

**Artikel 8: 9/11/18 🡪** [**http://www.standaard.be/cnt/dmf20181109\_03927822**](http://www.standaard.be/cnt/dmf20181109_03927822)

**Trump verscherpt regels voor asielzoekers aan zuidelijke grens**

**De Amerikaanse president Donald Trump zal nog deze vrijdag een besluit ondertekenen om asielprocedures aan de zuidelijke grens met Mexico moeilijker te maken. Dat zegt het Witte Huis donderdag. Asielprocedures zullen in principe enkel nog aan officiële grensovergangen mogelijk zijn, niet voor migranten die de grens illegaal oversteken.**

Het moet de autoriteiten mogelijk maken om geschikt personeel te concentreren en een efficiënte procedure te waarborgen voor asielzoekers, klinkt het. De maatregel is zeer omstreden. Verschillende organisaties kondigden al aan dat ze beroep zullen aantekenen tegen de beslissing. Het Witte Huis beweert dat de president een dergelijke maatregel wettelijk gezien kan nemen, omdat de belangen van de Verenigde Staten in gevaar zouden zijn.

Het Witte Huis zegt ook dat Amerikaanse rechtbanken op dit moment slechts negen procent van de asielzoekers effectief als vluchtelingen beschouwen, die recht hebben op bescherming. Het aantal grensoversteken zou zich op een historisch hoog niveau bevinden, zei een medewerker van het Witte Huis donderdag. ‘Dit is een zeer grote crisis.’ De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken publiceerden een gemeenschappelijke verklaring om de uitspraken van het Witte Huis kracht bij te zetten.

**Migrantenkaravaan**

Trump had zich tijdens de kiescampagne voor de midterms sterk geprofileerd rond het thema van illegale migratie. Hij kondigde ook aan het asielrecht te zullen veranderen. Hij sprake onder meer over tentenkampen aan de grens. Daarin zouden migranten vastgehouden worden tot er beslist is of ze het land legaal in kunnen. Hij reageerde zo [op beelden van de migrantenkaravaan uit Centraal-Amerika, die op weg is naar de grens met de VS](http://www.standaard.be/cnt/dmf20181101_03897203).