# Poolse kerk tot Poolse kapper: hoe staat het met de met de integratie van Polen in Nederland?

Er wonen zo'n 250 duizend Polen in Nederland en ieder jaar komen er zo'n tienduizend bij. Daarmee zijn ze veruit de grootste groep van de ruim 800 duizend buitenlandse werknemers in Nederland.

Het lijkt met deze groep arbeidsmigranten net zo te gaan als met de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders in de jaren 60: ze kwamen om tijdelijk hier te werken, maar steeds vaker besluiten ze te blijven.

De Poolse Krzystof en Barbara zijn respectievelijk al vijf en acht jaar in Nederland. Ze spreken geen Nederlands. "Overal waar je in Nederland bent, kun je Engels praten", vertelt Krzystof. "Het is te gemakkelijk. En ik ben lui aangelegd." Het stel woont in Helmond en heeft net een dochter gekregen. "Nu moeten we wel Nederlands leren, om haar later te helpen met huiswerk."

De Polen in Nederland vormen een hechte gemeenschap en ze blijven sterk op hun moederland gericht. Polen gaan vooral met Polen om, en de Nederlandse taal is een groot probleem. Inburgeren hoeft niet, want Polen is lid van de EU. Wie zijn deze mensen eigenlijk en hoe staat het met hun integratie?

Bron: Nieuwsuur 22 mei 2019

Lees de bovenstaande bron. Er bestaan ruwweg drie mogelijkheden waarop verschillende cultuurgroepen met elkaar om kunnen gaan: segregatie, assimilatie en integratie.

1A. Van welk model is sprake in de bron. Licht je antwoord toe met twee voorbeelden uit de bron. (zonder toelichting geen punten)

1B. Welk model vraagt de meeste inspanning van de Nederlandse overheid?

Licht je antwoord toe.

Meerdere antwoorden zijn goed.

**Boerkaverbod gaat in op 1 augustus**

Het boerkaverbod gaat in op 1 augustus 2019. Vanaf dan mag in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen.

De Eerste Kamer nam op 26 juni vorig jaar, na dik tien jaar politiek gesteggel, de wet [aan](https://www.ad.nl/politiek/boerkaverbod-na-dik-10-jaar-nu-echt-een-feit~ae6c5005/). De Tweede Kamer ging al in 2016 akkoord met het beperkte ‘boerkaverbod’, zoals dat onder het vorige kabinet van VVD en PvdA werd voorgesteld. Door de wet wordt het verboden om gezichtsbedekkende kleding, zoals bivakmutsen, nikabs of integraalhelmen, te dragen in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen.

De Raad van State was eerder kritisch over het plan. Volgens het adviesorgaan is het nut en de noodzaak van de maatregel niet aangetoond. De wet voorziet daarmee niet ‘in een zodanig dringende behoefte dat dit een beperking op het recht op de vrijheid van godsdienst kan rechtvaardigen’, zo redeneerde de Raad in 2015.

**Geen prioriteit**

Ook burgemeester Femke Halsema van Amsterdam was eerder al zeer kritisch over de plannen. Ze benadrukt dat het verbod in de hoofdstad [geen prioriteit](https://www.ad.nl/politiek/halsema-geeft-toe-boerkaverbod-geldt-ook-in-amsterdam~aeb01341/) krijgt. Ze kreeg bijval van Rotterdam en Utrecht, die ook niet van plan zijn actief boetes uit te delen bij overtreding. Trein-, bus- en trambedrijven zijn eveneens [bezorgd](https://www.ad.nl/politiek/ov-bedrijven-worstelen-met-boerkaverbod~a5135a60/). Ze zien het niet zitten om voertuigen stil te zetten wanneer iemand met een boerka instapt. Ook vrezen de vervoerders dat de politie niet komt opdagen als daarom wordt gevraagd.

Bron: AD 1 april 2019

2A Lees bovenstaande bron. Past het recent ingegane boerkaverbod in een Pluriforme Samenleving? Waarom wel of niet, betrek in je antwoord de definitie van een Pluriforme Samenleving.

2B. Nederland is een open pluriforme samenleving. De basis voor deze openheid en pluriformiteit ligt verankerd in de Nederlandse grondwet.

Leg dit uit met twee passende voorbeeld uit de grondwet.

Antwoorden

1A

Er is sprake van segregatie, want dan leven de nieuwkomers binnen hun eigen cultuurgroep, spreken ze hun eigen taal. Leven gescheiden van elkaar. Dit zie je terug in de titel: Poolse kapper en een Poolse kerk, dus het kapperbezoek en kerkbezoek gebeurt binnen de eigen gemeenschap en daarnaast staat er geschreven dat de Nederlandse taal een groot probleem is, de meeste spreken de taal niet en dat maakt ook dat je meer gesegregeerd leeft.

1B

Voorbeeld van een goed antwoord is:

Integratie; hierbij moet de overheid zich zowel richten op allochtonen, die de taal moeten leren. Maar OOK op autochtonen, die moeten ruimte geven voor cultuurverschillen.

Assimilatie; de overheid kan/moet door middel van assimilatiecontracten allochtonen volledig laten aanpassen aan de Nederlandse cultuur.

Segregatie: Door segregatie ontstaan er vaak spanningen in de samenleving, een tweedeling tussen groepen, dit kan de overheid veel inspanningen kosten om die spanningen te sussen.

2A

een pluriforme samenleving is een land waar mensen naast elkaar leven met uiteenlopende godsdiensten en levensstijlen en waar een redelijke mate van verdraagzaamheid heerst. Het recent ingegane boerkaverbod pas niet binnen een pluriforme samenleving omdat boerkadragers niet volgens hun godsdienst/levensstijl kunnen leven, zij mogen niet meer met boerka’s (die ze volgens hun geloof moeten dragen) in de openbare ruimte komen. Daarnaast bestaat er in een pluriforme samenleving een redelijke mate van verdraagzaamheid naar elkaar toe en deze neemt ook af met het boerkaverbod.

2B

In Nederland is een grote culturele diversiteit / bestaan verschillende cultuurgroepen, wat mogelijk is omdat (een van de volgende rechten): (1)

* ieder het heeft recht om zijn godsdienst/levensovertuiging te belijden
* iedereen zijn gedachten of gevoelens openbaar mag maken
* het mogelijk is om eigen scholen op te richten
* discriminatie verboden

(en 1 punt per grondwet, max 2 punten. )