**Interview 13-06-2019
Gebarentolk vaker inzetten bij crisissituaties**

In crisissituaties gaat de overheid bij belangrijke persconferenties gebarentolken inzetten. Na de aanslag in Utrecht eerder dit jaar, kwam er van doven en slechthorenden veel kritiek dat veel van de informatie aan ze voorbij ging. De plannen zijn nog niet helemaal klaar, maar volgens verantwoordelijk minister Hugo de Jonge is het de bedoeling dat de tolken snel worden ingezet.

Ja dat is zeker, dit is een terechte wens van mensen die doof of slechthorend zijn dat ze crisiscommunicatie ook goed mee kunnen maken. Natuurlijk zou ik bijna zeggen, want iedereen wil meekrijgen wat er aan de hand is, wat hem te doen staat en dat geldt ook natuurlijk ook voor mensen die doof of slechthorend zijn. Dat is de reden dat we hebben gezegd we gaan die crisisinformatie inderdaad verbeteren en sowieso zorgen voor een tolk want die is nodig en daarnaast kijken we of er eventueel nog meer nodig zou kunnen zijn om ook voor doven en slechthorenden crisiscommunicatie beter toegankelijk te maken. We doen dit samen met mensen die door en slechthorend zijn en na zomer het plan van aanpak klaar zijn.

Bij welke gelegenheden gaan we dan zo’n gebarentolk zien?

Als er sprake is van een crisis, waarvan we hopen dat we dat heel lang niet gaan meemaken. Maar als er sprake is van een crisis waarbij ook een nationale crisiscoördinatie aan de orde is waarbij ook de minister van justitie eindverantwoordelijk is voor die crisis en voor die crisiscommunicatie. In dat soort gevallen zal sprake zijn van een tolk Nederlandse gebarentaal, zal sprake zijn van de communicatie voor mensen met een auditieve beperking.

En geldt dit dan voor alle persconferenties die rondom zo’n crisis worden gegeven?

Dat moeten we in alle precisie nog even wat nader uitwerken. Maar ik kan me dat inderdaad goed voorstellen, dat zijn de bijeenkomsten waarvan we zeggen dat zijn communicatiebijeenkomsten, persconferenties voor het algemeen publiek die, iedereen moet kunnen volgen. Ja als we vinden dat iedereen die moet kunnen volgen, dan betekent dit dan ook dat mensen met een auditieve beperking ook mensen die doof en slechthorend zijn, die horen er natuurlijk gewoon er bij.

Met ingang van?

Ik hoop, laten we dit tegen elkaar zeggen, dat het zolang als mogelijk niet nodig is natuurlijk. Maar zo snel als het echt noodzakelijk zou zijn kunnen we dit inzetten.

Jurgen van den Berg: Minister …… in gesprek met ……… Velzen, politiek verslaggever. Ik praat nog even door met Illya Soffer, is directeur van Ieder(in). Dat is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke beperking. Goedemorgen.

Illya Soffer: Goeiemorgen.

Jurgen: mevrouw Soffer wat vindt u van deze stap van de minister?

Illya: nou, wij zijn bij Ieder(in) en ook de organisaties voor doven en slechthorenden natuurlijk harstikke blij dat er gehoor is gegeven aan onze oproep om crisiscommunicatie ook toegankelijk te maken voor mensen met een auditieve beperking en dan in het bijzonder ook die gebarentolk. Omdat het voor toch een behoorlijke groep dove mensen gebarentaal hun eerste taal is en het is natuurlijk een eerste stap. Bij crisiscommunicatie moeten natuurlijk doven en slechthorenden goed op hoogte gehouden worden, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking of voor mensen met een visuele beperking, die we ook vertegenwoordigen bij Ieder(in), kan de communicatie van de overheid bij crisissituaties veel beter.

Jurgen: Wat dan bijvoorbeeld, wat zou daar nog beter aan kunnen?

Illya: Wat belangrijk is sowieso, we hebben in Nederland het VN-verdrag handicap geratificeerd. Dat is in werking gegaan in 2016 en dat stelt eigenlijk dat alle overheidscommunicatie toegankelijk moet zijn voor iedereen. Bij crisiscommunicatie, dat stelt de minister terecht, is het natuurlijk onmiskenbaar dat iedereen in Nederland alles moet meekrijgen. Maar voor mensen met een verstandelijke beperking is bijvoorbeeld eenvoudig Nederlands, maar niet alleen voor mensen met een verstandelijke beperking, maar voor heel veel mensen is eenvoudig Nederlands harstikke belangrijk. Een goede live ondertiteling bij persconferenties is ook belangrijk. Bijvoorbeeld de audiodescriptie. Dat wil zeggen voor mensen met een visuele beperking is het weer het weer heel belangrijk dat je kunt horen wat je ziet. Dus als je ondertitelt wat iemand zegt is een ding, maar als je vervolgens ook ondertitelt wat je ziet, bijvoorbeeld je ziet nu een grote brand woeden. Dan kunnen mensen met een visuele beperking, mensen die slechtziend zijn, die krijgen wat er gebeurd is. Dus eigenlijk is het ontzettend belangrijk dat we vanaf nu, nu we dat VN-verdrag handicap hebben, een eerste stap gaan zetten in de crisiscommunicatie. Dat is mooi. Het gaat er uiteindelijk om dat alle doelgroepen in Nederland, wat hun beperking ook is, de communicatie van de overheid, crisiscommunicatie maar ook de gewone overheidscommunicatie, zo toegankelijk mogelijk gaan maken.

Jurgen: zijn er genoeg van deze tolken, zijn er genoeg beschikbaar?

Illya: Wat wij horen, is dat eigenlijk hele goede gebarentolken, dat er altijd wel een soort schaarste is, maar er is een beroepsvereniging en uiteindelijk zie je dat als.. Bij wijze van spreken ik ben nu op de radio en het liefst zou je iemand op de radio hebben vanuit een van onze lidorganisaties en van de dove- en slechthorende organisaties. Maar radio en doven en slechthorenden is ingewikkeld, dan heb je een tolk nodig. Om dan op de vroege morgen om 6 uur een tolk te hebben. Zoiets dan best wel moeilijk en met elkaar rekening houden, moet je de tijd dus nemen dat je zo’n tolk kunt regelen. Ik hoop eigenlijk dat dit ook een geode impuls geeft om, ja als de overheid dan meer tolken gaat inzetten, dan moeten er meer en voldoende tolken natuurlijk zijn.

Jurgen: Dank voor uw reactie. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking.