Beste collega’s,

Ik sta hier vandaag niet omdat ik het wil, maar omdat ik vind dat ik niet mag zwijgen.

44 jaar geleden stond ik voor het eerst op de werkvloer als stagiaire kinderverzorgster, en inderdaad, meer dan verzorgen deden we niet. Ik heb het daarna maar 7 jaar volgehouden omdat ik iets miste in mijn job.

Maar oude liefde roest niet. Ik merkte dat er een positieve verandering was in de kinderopvang. Het kind kwam centraal te staan en samen met de ouders zorgden we voor de begeleiding van de kinderen in de eerste 3 belangrijkste jaren van hun leven. We waren geen kinderverzorgsters meer, maar kinderbegeleidsters. Deze job gaf veel voldoening en zorgde voor gemotiveerde en creatieve mensen op de werkvloer.

Helaas is de tijd terug aan het veranderen. We worden terug kinderverzorgsters, niet omdat we dat willen, maar omdat er vaak geen tijd is voor andere dingen. Nu is het 8 kinderen per begeleidster, dus 2 begeleidsters voor 16 kinderen. Men vergeet alleen dat we in ploegen werken, en daardoor ook vaak alleen staan met meer dan 8 kinderen.

Dit is niet OK. Hier worden de rechten van de kinderen ernstig geschonden. Ze hebben recht op een veilige omgeving, maar kan ik die wel bieden met zoveel kinderen? Ze hebben recht op een liefdevolle en geduldige opvang, maar kan ik dat wel bieden als ik zoveel werk heb en zo weinig tijd?

De kinderen worden steeds meer in een stresssituatie geplaatst. Ze voelen de stress die de begeleidster heeft om haar job rond te krijgen. Ze voelen de stress van hun ouders als die weer eens een oplossing moeten zoeken omdat er niet voldoende opvang is. Ze voelen de stress van de kinderen rondom hen die huilen om aandacht.

Als ik ’s avonds thuis ben na een dag werken, ben ik moe maar niet voldaan omdat ik de kinderen niet heb kunnen geven waar ze recht op hebben. Onze visie was toch alles op het tempo van het kind, maar helaas moet het steeds vaker op het tempo van de kinderopvang.

Men zegt vaak: ‘Jullie job kan toch niet zo moeilijk zijn, het is maar een beetje spelen met de kindjes?’ Wel, ik zou blij zijn als ik hier tijd voor zou hebben. Sommige dagen lukt dit echt niet.

Beste mensen van de regering, het is jullie taak om naar het welzijn van de kinderen te kijken in plaats van naar cijfers. Het gebrek aan opvangplaatsen kunnen jullie niet verhogen door meer kinderen per begeleidster te zetten.

Het is tijd voor meer actie, meer personeel, kleinere groepen van kinderen, meer opvangplaatsen!

Maak de job terug aantrekkelijk zodat jullie straks niet helemaal zonder begeleidsters zitten.

Ik kan alleen maar zeggen: ik wil kinderbegeleidster zijn en niet enkel kinderverzorgster!