


**Beleidsplan Stichting Inloophuis “de Bres” Zwolle, 2015 - 2017**



Opvang voor de zwaksten in de samenleving



Bouwen aan een betere toekomst Samenwerken binnen de keten van zorg.

****

Inhoud

[Inhoudsopgave 2](#_Toc384668503)

[Een bijzondere wand 3](#_Toc384668504)

[Plaatsbepaling 4](#_Toc384668505)

[Historie van inloophuizen 4](#_Toc384668506)

[Inloophuis De Bres 5](#_Toc384668507)

[De Bres in het nieuwe sociaal domein van 2015 8](#_Toc384668508)

[Acties om de doelen te gaan realiseren, per jaar een prioriteit kiezen 10](#_Toc384668509)

# Een bijzondere wand

Sinds een paar jaar hangen in De Bres een aantal schilderijen, duidelijk van dezelfde kunstenaar, bij elkaar op een wand. Deze wand is voor ons een heel speciale wand. De schilder was een frequent bezoeker van De Bres. Vanuit Hattem trotseerde hij weer en wind om maar op zijn favoriete plekje te kunnen zijn. Het zat hem in het leven niet mee. Veel om voor te leven had hij niet meer, toen hij de eerste keer de deur van De Bres opende. Maar hij aardde in De Bres, vond er zijn plek, kreeg er vrienden en nam op feestdagen zijn familie mee. Hij groeide uit tot één van de bezoekers, waarvan De Bres er veel heeft. Sociaal geïsoleerd bij het eerste contact en sociaal bekwaam na verloop van tijd. Helaas liep het verhaal van de schilder niet goed af. Hij werd ongeneeslijk ziek en stierf binnen korte tijd. Eén van zijn laatste wensen was om nog eenmaal De Bres te bezoeken. Het was een indrukwekkende middag. Ook tijdens de uitvaart werd stilgestaan bij het mooie onderdeel van zijn leven dat De Bres voor hem was. Zijn schilderijen zijn een tastbaar bewijs dat hij heeft geleefd. Echt heeft geleefd. Als je blik weer eens toevallig op de wand met zijn schilderijen blijft hangen, denk je aan hem, aan zijn stem waarmee hij je als luisteraar ving in zijn wereld van muziek, kunst en de natuur, aan zijn natgeregende haren, aan zijn warmte en betrokkenheid.

De schilder is er helaas niet meer. Maar voor vele andere bezoekers staan onze vrijwilligers dag in dag uit klaar. Bezoekers die op het eerste gezicht niet veel meer hebben om voor te leven. Bezoekers die hun portie tegenslagen in het leven - meer dan ze aan konden - hebben gehad. Bezoekers die tegelijkertijd nog een leven voor zich hebben.

2015 wordt volgens velen het jaar waarin de economie, die al een aantal jaren in crisis verkeert, zal aantrekken. De crisis heeft slachtoffers gemaakt, wij zien ze dagelijks bij ons binnen komen. De crisis was voor het Rijk ook de aanleiding te bezuinigen op de zorg en meer verantwoordelijkheden te geven aan de gemeenten. De komende jaren willen wij de stem zijn van die inwoners die niet meer mee kunnen komen, geen eigen regie meer hebben over hun leven en geen kracht hebben om voor hun belangen op te komen. Wij zijn er van overtuigd dat De Bres voor velen van hen dé plek zal blijven om weer na te kunnen gaan denken over het leven dat nog voor hen ligt. De Bres heeft zichzelf de afgelopen decennia meer dan bewezen. Er zullen “schilders” op zoek blijven gaan naar een vertrouwde plek, waar niet gelijk een grote druk op hen wordt uitgeoefend weer volwaardig mee te doen. Juist de benadering waarin de bezoeker centraal staat, met al zijn/ haar eigenaardigheden, brengt mensen er toe voorzichtig hun leven weer betekenis te geven. Onze gastvrouwen en gastheren vervullen daarbij een cruciale rol. Het eerste contact leggen, vertrouwen winnen, steun bieden en begeleiding geven, zodat er op termijn weer deel kan worden uitgemaakt van de Zwolse samenleving. Dit doen wij samen met de Gemeente Zwolle en vele andere organisaties uit de keten, met ondersteuning van diverse kerkgenootschappen.

***Omzien naar de ander gaat ons allen aan!***

Eduard Metselaar,

voorzitter

# Plaatsbepaling

## Historie van inloophuizen

In jaren 70 en 80 van de vorige eeuw openden de eerste inloophuizen hun deuren, nadien zouden er nog velen volgen. De inloophuizen zijn doorgaans (para)kerkelijk: bijna altijd is er betrokkenheid van kerken en/of aanverwante organisaties bij de opzet. Het behoort immers tot de diaconale en missionaire taken van een kerkelijke (christelijke) gemeente om oog en aandacht te hebben voor degenen die tot of over de rand van de samenleving zijn geschoven. Diaconieën van de protestantse kerken werken samen met haar rooms-katholieke en soms ook islamitische partners. Inloophuizen hebben veelal een oecumenische achterban. Soms raken de kerkelijke initiatiefnemers op afstand en zijn ze vooral degenen die het werk sponseren.

Het kenmerk van een inloophuis is dat het zonder een van tevoren vastgesteld (verplicht) programma, in principe voor iedereen toegankelijk is. Inloophuizen zijn laagdrempelig, mensen mogen in- en uitlopen. In de praktijk bezoeken vooral mensen die geen stabiele thuis- en of werksituatie hebben een inloophuis. Gastvrijheid is één van de belangrijkste sleutelwoorden van inloophuizen. Gastvrijheid betekent:

\* Openheid naar “vreemdelingen”;

\* bij elkaar te gast zijn;

\* je openstellen voor m.n. je “zwakkere” medemens.

Veel inloophuizen hebben alleen inloop; daarnaast zijn er huizen waar, naast de inloop, ook een bepaalde vorm van ‘uitloop’ wordt gedaan. Er zijn geen strakke grenzen te trekken. De voor het grootste deel vrijwillige medewerkers hebben en/ of ontwikkelen een houding en vaardigheden, waarin gastvrijheid van doorslaggevende betekenis zijn. Eigenwaardigheid vinden wij daarbij een beter uitgangspunt dan gelijkwaardigheid.

De praktijk van inloophuizen is dat er (vrijblijvend) activiteiten georganiseerd worden. Tevens zijn er vastgestelde regels die maken dat de gast niet overal mag komen en ook niet alles kan doen wat zij/ hij misschien zou willen. Deze regels zijn overigens bedoeld om de veiligheid van alle gasten te bevorderen.

De (kerkelijke) achterban van inloophuizen is om een aantal redenen van belang:

1. Zij draagt dit werk door er aandacht voor te vragen in de samenleving. Inloophuizen zijn er omdat niet iedereen mee kan komen in deze samenleving en zonder de inloophuizen in een steeds groter isolement zouden komen. De achterban onderhoudt contacten met overheid en/of semi-overheidsinstellingen, die voor dit werk van belang kunnen zijn.
2. Deze achterban levert een substantiële financiële bijdrage in de kosten van dit werk. In een aantal gevallen is er daarnaast subsidie van de (gemeentelijke) overheid en/ of een (incidentele) bijdrage van fondsen.
3. De achterban levert ook een groot aantal vrijwilligers voor dit werk. Vanwege het belang dat de achterban aan inloophuiswerk werk hecht (diaconaat in de praktijk) , is het mogelijk via de achterban nieuwe vrijwilligers te werven.

## 

## Inloophuis De Bres

Het initiatief van de diaconie van de Hervormde Gemeente voor de opvang van bepaalde doelgroepen is vanaf 3 juli 1997 ondergebracht in de stichting ‘Laagdrempelige Inloop Plek Zwolle "De Bres” ‘ onder een algemene grondslag. In maart 2000 opende inloophuis De Bres voor het eerst de deuren in Zwolle. De Hervormde Diaconie had het voortouw genomen, maar al bij de opening hadden zich vrijwel alle in Zwolle bekende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties aangesloten. Ook de Gemeente Zwolle ondersteunde dit initiatief en draagt via een subsidie jaarlijks financieel bij.

De naam “de Bres” verbergt de filosofie van waaruit wordt gewerkt.

Mensen trekken muren op om zich heen. Om rijkdom te beschermen, maar even zo goed om armoede te verhullen. Muren zijn er om mensen buiten te sluiten. De Bres wil in die figuurlijke muren een opening bieden, een ‘bres’ in de muur. Wanneer er een bres valt, kunnen door dat gat mensen elkaar in het gezicht zien. Mensen met vaak tegengestelde belangen. Dan blijkt dat we in essentie allemaal hetzelfde zijn: ‘mens’. Mensen met dezelfde fundamentele behoeften, met dezelfde rechten en plichten, én recht op evenveel mogelijkheden om te worden wie je bedoeld bent te zijn: voluit mens onder de mensen.

Van meet af aan waren er goede contacten met de bestaande hulpverlenende instellingen, zoals Maatschappelijk Werk de Kern, Sociale Dienst, Dimence, Tactus, RIBW, Leger des Heils. Het zorgaanbod van “de Bres” is flankerend bedoeld. Wij beschouwen elkaar als partners in het geheel van de zorg. De relaties met de hulpverlenende instellingen verdiepten zich de afgelopen jaren steeds verder.

“De Bres” wordt financieel gedragen door diverse kerken, waaronder de Protestantse Kerk Nederland, de Nederlands Israëlitische Gemeente (“de synagoge”), de Ulu Moskee, de basisgemeente de Werkplaats, Humanitas, Humanistisch Verbond, de gemeente Zwolle, bedrijven en particulieren.

**Doelstelling**

Overeenkomstig de statuten is het doel van de Stichting Laagdrempelige Inloop Plek de Bres Zwolle:

1. Het inrichten en onderhouden van een laagdrempelige ontmoetingsruimte op algemene grondslag in Zwolle;
2. het bieden van een luisterend oor, een mogelijkheid tot gesprek, van ontmoeting en aandacht;
3. het verstrekken van informatie alsmede het verlenen van hulp op geestelijk en maatschappelijk gebied;
4. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

“De Bres”, inloophuis voor Zwolle, wil er zijn voor ieder die om welke reden dan ook met zijn of haar ziel onder de arm loopt. In “de Bres” ontvangen gastvrouwen en gastheren onze bezoekers. De behoefte om binnen te lopen kan voortkomen uit de ander willen ontmoeten, aan rust en bezinning, een gesprek over hetgeen je bezighoudt. Daarbij is het mogelijk een kopje koffie/thee te drinken, een krantje lezen of een spelletje te doen.

De praktijk leert dat het doorgaans mensen betreft die aan de rand van de samenleving verkeren of die de weg in het gangbare maatschappelijk verkeer moeilijk weten te vinden of zich moeilijk kunnen handhaven. Ook betreft het mensen die geen contacten hebben en zich eenzaam voelen. Deze mensen zoeken een plek om te vertoeven, waar zij “hun verhaal” kwijt kunnen en waar ze een luisterend oor vinden. Inloophuis De Bres wil zich voor deze mensen inzetten, hun deze plek bieden en met hen werken aan het verbeteren van hun situatie in Zwolse maatschappij.

**Organisatievorm**

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is een vrijwilligersorganisatie met rechtspersoonlijkheid. Het stichtingsbestuur stelt het beleid vast. In het stichtingsbestuur zijn vertegenwoordigers van diverse, hiervoor genoemde, werkvelden vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een organisatiebeschrijving. Bij de stichting is een beroepskracht op parttime basis in dienst in de functie van coördinator. De coördinator werkt – binnen de door het bestuur gestelde kaders - nauw samen met de vrijwilligers.

Jaarlijks wordt een jaarrekening en een jaarverslag opgesteld. In het jaarverslag staat aangegeven welke activiteiten door De Bres zijn georganiseerd, het aantal bezoekers over dat jaar en de resultaten van de inzet van de medewerkers van De Bres.

 **RIBW en De Bres bundelen krachten voor dagbesteding**

Vanaf maart 2012 heeft de samenwerking met het RIBW zich verder ontwikkeld. Vanaf augustus 2012 maakt het RIBW gebruik van ruimtes op onze bovenverdieping. Op 8 maart 2013 is deze samenwerking via een officiële bijeenkomst bekrachtigd. Daarbij waren naast onze gasten en vrijwilligers ook de directeur van het RIBW en de wethouder aanwezig.  
In het gezamenlijk uitgebrachte persbericht staat:   
*RIBW IJssel-Vecht en inloophuis De Bres gaan dinsdag 28 augustus van start met een gezamenlijk activiteitenprogramma voor de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. De locatie voor de activiteiten is inloophuis De Bres aan de Heiligeweg 1 (schuin tegenover theater De Spiegel). Met het programma in de ochtenduren versterken de organisaties de keten-samenwerking op wijkniveau; de binnenstad van Zwolle.*

Om samen op te trekken naar de toekomst is een vertegenwoordiger van het RIBW vanaf dat moment aanwezig bij de bestuursvergaderingen, zodat wij ons gezamenlijk kunnen voorbereiden op de decentralisatie van de zorg van Rijk naar Gemeentes.

**De doelgroep hier en nu: wie komen er naar de Bres, wat is onze visie op de doelgroep en de keten van zorg en ondersteuning**

De doelgroep in een notendop:

* De helft van de bezoekers is tussen de 40 en 50 jaar oud.
* De grote meerderheid is alleenstaand (90%) en man (75%).
* Van de bezoekers vindt 40% de Bres via een doorverwijzing van professionele hulpverleners.
* De bezoekers komen niet alleen uit het centrum, maar uit de hele stad.

Visie op de doelgroep komt o.a. terug in het stuk van Movisie[[1]](#footnote-1):

* Uitgaan van de kracht van bezoekers en hun sociaal netwerk; die kracht mobiliseren maar bezoekers niet overvragen. Het sociaal netwerk is soms wijkgebonden, soms over een groter geografisch gebied verspreid, andere keren afwezig maar mogelijk te organiseren.
* De Bres is een eerste stap om uit het sociaal isolement te komen. Tegelijkertijd is De Bres ook een plek die als basis kan blijven dienen als er stappen op de participatieladder zijn gezet, om terugval te voorkomen (terugvalpreventie).
* Er zijn mensen die – om diverse redenen – uitvallen uit onze veeleisende maatschappij. In De Bres berusten we daar niet in, betuttelen we bezoekers niet; maar jagen we mensen ook niet te veel op.
* Bij De Bres leveren we maatwerk, geredeneerd vanuit het perspectief van de bezoeker (zie ook het Wmo-beleid van de gemeente: De burger staat centraal; Recht doen aan verschillen, niet iedereen is gelijk).
* De informele zorg die De Bres biedt, dient in veel gevallen als (noodzakelijke) aanvulling op de formele zorg.

**6. Betaald werk**

**5. Betaald werk met ondersteuning**

**4. Onbetaald werk**

**3. Deelname**

**georganiseerde  
 activiteiten**

**2. Sociale contacten  
buitenshuis**

**1. Geïsoleerd**

**2a. Contact andere bezoekers**

**4.Vrijwilligerswerk verrichten bij de Bres**

**2b. Aansluiten activiteiten de Bres**

**2c. Actief helpen klusjes**

**1a. Eerste bezoek(en) de Bres**

**1b. Eerste gesprek(ken) vrijwilliger**

# De Bres in het nieuwe sociaal domein van 2015

De door het Rijk al jaren geleden ingezette lijn, betekent dat gemeenten een steeds grotere verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking (decentraliseren heet dat). De beperking kan tijdelijk of chronisch zijn, lichamelijk en/ of geestelijk. Begin 2014 is nog niet geheel duidelijk onder welke voorwaarden de taken overgeheveld worden. Ook is er nog geen overeenstemming tussen Rijk en gemeenten over de omvang van de decentralisaties. Wel is duidelijk dat het gaat om een grote operatie, die op 1 januari 2015 moet zijn afgerond. Daarna zal de gemeente verder vorm en inhoud geven aan de nieuwe taken.

In de visie van de gemeente Zwolle op het nieuwe gemeentelijke sociale domein staan een aantal uitgangspunten centraal:

**Visie gemeente Zwolle**

We beogen in het sociaal domein de volgende maatschappelijke effecten:

* Inwoners zijn zelfredzaam en participeren op eigen kracht met inzet van informele netwerken in de samenleving. Inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren, ontvangen ondersteuning. Deze ondersteuning past bij de vraag van de inwoner, zijn huishouden of het sociale netwerk.
* In de samenleving is aandacht voor elkaar en contact met elkaar meestal vanzelfsprekend. Waar dit niet vanzelf gebeurt, stimuleren we dit (voorkomen sociaal isolement).
* De inzet van de gemeente en de maatschappelijke organisaties focust op integrale dienstverlening. We zetten in op het voorkomen van ondersteuningsvragen en de ontwikkeling van nieuwe arrangementen voor hulp en ondersteuning. Hiermee bevorderen we het bieden van ondersteuning in zo licht mogelijke vorm, vroegtijdig en dicht in de buurt.

**Visie De Bres**

Bij de Bres komen inwoners die zich (tijdelijk) niet kunnen redden. Vaak krijgen zij van anderen al professionele hulp, soms is die juist stopgezet. In de Bres vinden zij een plek om tot rust te komen. In de praktijk ontstaat contact tussen bezoekers onderling, een begin van een hernieuwd sociaal netwerk. De lichte vorm van ondersteuning die onze vrijwilligers (en de bezoekers elkaar) bieden zorgt voor een ommekeer. Meestal pakken de bezoekers de draad van hun leven weer op. Het primaat voor de hulpverlening ligt bij de professionele instellingen, de Bres is daarop een aanvulling. Voor onze bezoekers telt de sfeer van de Bres, die zij elders in de stad niet vinden. Dicht in de buurt vatten wij dan ook ruim op: een vertrouwd gevoel brengt bezoekers dichterbij een nieuw sociaal netwerk en stappen vooruit in het leven. Maar soms zal het voorkomen van verder wegglijden het maximaal haalbare blijken te zijn. In ons handelen stellen wij het belang van onze bezoekers centraal. Te grote druk werkt soms averechts, wij hebben het geduld en het vertrouwen dat bij velen het besef zal ontstaan dat er meer uit het leven valt te halen, en dat er mensen klaar staan om daarbij te helpen.

**Visie gemeente Zwolle**

De aanpak:

* We willen een samenhangende toegang waarbij:
  + inwoners met vragen om ondersteuning een integrale aanpak krijgen;
  + Zwolle Sociale Wijkteams kent waar mensen terecht kunnen met ondersteuningsvragen. In buurten waar een extra opgave ligt gaan we daarbij actief ‘er op af’.
* We realiseren een samenhangende en effectieve ondersteuningsstructuur voor inwoners die zich (tijdelijk) niet vanzelf redden.
* We richten de ondersteuning efficiënter en dus goedkoper in om hiermee de financiële risico’s op te vangen en ondersteuning te behouden voor inwoners die het nodig hebben.
* Waar individueel maatwerk lokaal niet te realiseren is of tot voldoende resultaat leidt, initiëren we schaalvoordelen door samenwerking in de regio.
* Dit voeren we uit in een samenhangende bekostiging in het sociale domein;
* We meten op outcome en maken hierover duidelijke afspraken met onze partners.

**Visie De Bres**

Juist bij de groep inwoners die zich aan de rand van de samenleving bevinden, is een vertrouwde en beschutte plek van belang. Een plek waar veel mag, maar niets ‘moet’. De vrijwilligers ontvangen de bezoekers met aandacht. Die aandacht resulteert met regelmaat in hernieuwd vertrouwen in de toekomst. Met deze aandacht voorkomen wij de noodzaak voor duurdere vormen van dagopvang, ook wel de tweede lijn zorg genoemd. De Bres kent zijn bezoekers goed, communiceert met hen op basis van gelijkwaardigheid. We willen deze kennis ook aan de gemeente en onze partners overdragen – in de vorm van rapportages over de stappen die onze bezoekers op de participatieladder zetten. Wij zijn van mening dat dit voor Zwolle unieke concept zijn waarde elke dag bewijst. Uit het promotieonderzoek van Femmianne Bredewold in Zwolle blijkt dat de wederkerigheid tussen inwoners met en zonder beperking nog te veel ontbreekt. De Bres wil in het stimuleren van de wederkerigheid een rol spelen.

**De Bres als stedelijke voorziening**

Samenwerken is en blijft het credo van De Bres. Met alle partners waar onze bezoekers hulp en ondersteuning (gaan) krijgen is contact. De samenwerking met het RIBW is het meest intensief. In 2015 onderzoeken we of en hoe meer partijen betrokken kunnen worden.

Hoe het sociaal domein er vanaf 2015 uit gaat zien is nog niet duidelijk. De besluitvorming over de inrichting hiervan door de gemeente Zwolle zal pas na de verkiezingen van 19 maart 2014 plaatsvinden. Stedelijke en regionale functies zullen blijven bestaan, naast de sociale wijkteams die de zorg dichtbij moeten organiseren.

De Bres heeft een stedelijke functie. Wij willen deze zo behouden en versterken. Met de toekomstige wijkteams (en daarbuiten nog resterende eerstelijnsvoorzieningen) maken wij afspraken over de verwijzing van cliënten. De subsidie van de gemeente blijft in stand, ingewikkelde verrekenmechanismen zijn niet aan de orde. Wij bewaken de toestroom van nieuwe bezoekers (voorkomen afwentelgedrag), op basis van de genoemde afspraken. Het is ook voor de gemeente helder dat De Bres een gespecialiseerd/ bijzonder aanbod levert voor een bepaalde groep in de samenleving, die niet zomaar in elk wijkcentrum/ dagbestedingscentrum gerealiseerd kan worden.

Steeds meer laat De Bres zien wat het effect van de inzet van de vrijwilligers is: doorbreken sociaal isolement, stapjes op de participatieladder en voorkomen terugval. Voor ons en voor de ketenpartners is helder wanneer een bezoeker uitsluitend bij De Bres komt, wanneer hij van zorg en ondersteuning in combinatie met bezoek aan De Bres gebruik maakt en wanneer een bezoeker slechts sporadisch in De Bres verwacht wordt.

Daarnaast kan het gebouw van de Bres, met name in de activiteiten die het RIBW uitvoert, als een van de uitvalsbasissen dienen voor stadsdeel Midden (bestaande uit Kamperpoort, Binnenstad, Assendorp, Hanzeland, Veerallee, Marslanden). De generalisten uit dit team komen in De Bres om gesprekken te voeren, elkaar te ontmoeten, enz.

# Acties om de doelen te gaan realiseren, per jaar een prioriteit kiezen

* Hoe bereiken wij mensen die eenzaam zijn?

We nemen deel aan “de coalitie tegen eenzaamheid”. Ook de diaconieën kennen de Bres en toch blijft het moeilijk om de eenzame medemens te bereiken.

* Het houden van thema avonden/dagdelen voor specifieke doelgroepen.
* Samen met het RIBW een gezamenlijke koers ontwikkelen voor de toekomst uitgaande van het gemeentelijke en landelijke beleid van de participatiesamenleving.
* Verdere intensivering van de contacten met ketenpartners.
* Gasten verder aanmoedigen om activiteiten in of buiten de Bres te ontwikkelen.
* Gasten een “spiegel” voorhouden in gesprekken, hen adviseren en stimuleren.

Aandachtspunten:

* Sponsoractiviteiten vasthouden en verder ontwikkelen.
* Activiteiten met social media verder uitbreiden om het contact met de Bres te verstevigen.

1. Het bestuur heeft in 2012 Movisie gevraagd hen te adviseren over het meer “Wmo-proof” maken van ons inloophuis. Dat heeft geresulteerd in een rapportage op 28 september 2012. [↑](#footnote-ref-1)