Vrouwenhandel

De wallen in Amsterdam vormen een toeristische attractie, maar wat al die mensen die daar rondlopen niet (willen) weten is dat de meeste vrouwen die daar als prostituee werken, dat gedwongen doen. Meer dan de helft van de prostituees is er niet vrijwillig. Ze komen in de hoop op (goed) werk mee naar Nederland. Dit gebeurt via vrouwenhandelaren. Een prostituee houdt weinig over, ze moeten veel geld afstaan en maken ook extreem lange werkdagen tot soms vijftien uur.

Maar om hoeveel vrouwen praten we en waar komen ze vandaan? Met welke reden zijn ze naar Nederland gelokt? Ook is dit probleem moeilijk te bestrijden. Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Doet de regering er te weinig aan? Hoe kan het dan beter?

Omdat er weinig onderzoek naar vrouwenhandel en prostitutie is gedaan weten we niet hoeveel prostituees gedwongen zijn dit werk te doen. Er zijn – naar schatting – zo’n 25.000 tot 30.000 prostituees actief in heel Nederland. Van die vrouwen staan 1100 achter het raam op de wallen in Amsterdam. Het is dus niet duidelijk hoeveel vrouwen slachtoffer zijn van vrouwenhandel.

 Ook blijkt uit onderzoek in het jaar 2011 van CoMensha, FairWork en het kenniscentrum voor emancipatie E-Quality, dat slachtoffers in de helft van de gevallen aangifte doen. Veel slachtoffers zijn bang om aangifte te doen. Door negatieve ervaringen, in het land waar ze vandaan komen, hebben zij weinig vertrouwen in de Nederlandse politie. Ze verblijven illegaal in Nederland en lopen het risico om te worden uitgezet. Daarnaast speelt angst voor wraak, gevoelens van schuld en schaamte mee om geen aangifte te doen. Hierdoor weten we ook niet hoeveel vrouwen slachtoffer zijn van vrouwenhandel.

 Veel mensen, ook vrouwen, leven wereldwijd in slechte sociaal economische omstandigheden. Hierdoor overwegen ze door te migreren en komt het goed uit dat handelaren hun werk aanbieden. De vrouwen worden door vrouwenhandelaren naar een ander land gelokt door middel van een smoes of een belofte. Er wordt beloofd dat ze als au pair of schoonmaakster kunnen gaan werken. Eenmaal in het land aangekomen moeten ze werken als prostituee.

 Omdat prostitutie niet strafbaar is, is het ook lastig om vrouwenhandel aan te pakken. Prostitutie is strafbaar als er alleen criminele activiteiten bij betrokken zijn of als de omgeving er last van heeft.

 Ondanks dat de overheid weinig tegen vrouwenhandel doet kunnen de vrouwen wel terecht bij veel instellingen die kunnen helpen bij psychologische en praktische problemen. Ze komen dan in contact met een maatschappelijk werker voor hulp bij allerlei problemen die zij ondervinden.

Helaas is duidelijk dat de Nederlandse overheid te weinig doet tegen vrouwenhandel. Er moet veel gebeuren om organisaties te motiveren. Zodra justitie begint aan netwerk-onderzoek hoeven vrouwen zich niet meer tegen een of enkele personen te getuigen, want met een persoon rol je niet een heel netwerk op. Wat ook zou helpen is dat vrouwen eerder aangifte kunnen doen. Wat wij zelf als bevolking er tegen kunnen doen is dat we elkaar meer informeren over wat vrouwenhandel in houdt. Zodat als je er mee in aanraking komt je er zelf iets aan kunt doen. Het is van belang dat wij vrouwen helpen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel en hun bevrijden van hun onderdrukkende situatie. Wat wij ook moeten doen is de Nederlandse overheid aanpakken op de matige regels en het beperkte beleid voor vreemdelingen en zwak vervolgingsbeleid tegen handelaren.