**Otevřený dopis všem zastupitelům hl. m. Prahy**

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracím se na Vás nejen jako náměstkyně primátora hl. města Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví, ale především jako člověk, který se rozhodl neuhýbat před problémy, které v Praze roky přehlížíme. A který věří, že odvaha pojmenovat věci pravým jménem, a především nabídnout konkrétní řešení je povinností každého z nás, kdo nese veřejnou odpovědnost. Můžeme mít různé programy, různé cíle, různé názory, ale všichni jsme byli zvoleni Pražany a všichni máme zodpovědnost k tomuto městu.

V uplynulých týdnech a měsících jsme intenzivně připravovali projekt multidisciplinárního krizového centra v ulici Nádražní na Praze 5. Smyslem centra bylo nabídnout komplexní pomoc lidem v nouzi – bezdomovcům, lidem se závislostí, samoživitelkám bez střechy nad hlavou, seniorům na hraně existenční krize – a zároveň posílit bezpečnost v okolí Anděla, které se dlouhodobě potýká s otevřenou drogovou scénou a vyloučením.

Několik volebních období se o tuto problematiku zástupci Prahy buď nezajímali vůbec nebo neúspěšně. A z této lokality se pomalu ale jistě stal symbol – symbol problému, beznaděje a pro mnohé i neúspěšné mise. My jsme ale byly zvoleni, abychom přinesli změnu**.** Proto nám voliči rozdali karty tak, jak rozdali – s vírou, že my své závazky splníme.

Záměr celého projektu jsme opakovaně konzultovali s odborníky, Policií ČR, Městskou policií i neziskovým sektorem. Projekt jsme představili i vedení Městské části Praha 5 – a nabídli jsme, aby se na jeho konkrétní podobě aktivně podíleli. O tom, že jsme zvolili správný směr, svědčí i stanovisko Pražské developerské společnosti, podle níž jde o efektivní a strategicky vhodnou investici s reálným rozvojovým potenciálem.

A přesto dnes stojíme před rozhodnutím, že projekt realizovat nebudeme.

Ne proto, že by nedával smysl. Ne proto, že by odborně neobstál. Ale proto, že jsme nenašli dostatek odvahy, empatie a důvěry mezi politickými partnery, abychom takto zásadní krok zvládli udělat společně. A protože jsme od začátku odmítli postavit důležité sociální téma na politickém konfliktu, rozhodli jsme se v této chvíli ustoupit.

To ale neznamená, že se vzdáváme.

Tento projekt měl být symbolem něčeho většího – konkrétní změny přístupu k těm, které systém vyloučil. Komplexní systém, který je nevyžene zpátky na ulici po jednom razítku. A právě to jsme chtěli vytvořit – ne charitu, ale dobře vedené preventivní řešení s konkrétní profesionální pomocí, která dává lidem šanci znovu vstát. Bezpečí totiž nevzniká ze strachu, ale z odvahy problém řešit. Z místa, kde by se setkávala zdravotní péče, psychologická podpora, sociální poradenství a přítomnost městské policie – a to vše pod jednou střechou. Tak jak to dávno funguje v Hamburku, Torontu nebo San Franciscu. Mohlo to být řešení, které by pomohlo nejen vyloučeným skupinám, ale hlavně obyvatelům a návštěvníkům této části Prahy.

Mohu Vás ujistit, že jsme udělali maximum pro to, abychom záměr tohoto projektu vysvětlili a objasnili. Ale proti argumentům začaly vítězit emoce. Místo odborné diskuse přišly výpady, místo faktů fámy. A byť chápu, že každý velký krok s sebou nese nejistotu, odmítám uvěřit, že jsme se jako město naučili s problémy žít, místo abychom hledali způsob, jak je skutečně vyřešit.

Věřím, že jednou jako město dospějeme do bodu, kdy skloubit bezpečnost obyvatel s důstojnými podmínkami pro potřebné nebude terčem nedůvěry, ale samozřejmostí. A že příště budeme připraveni. Politicky i společensky.

Projekt na Nádražní ulici se v této fázi realizovat nebude. Ale myšlenka, kterou nesl, pro mě určitě nekončí. Zůstává jako závazek. I jako výzva. K lepší Praze. K městu, které se nebojí být lidské.

S úctou a odhodláním,

**Alexandra Udženija**

náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro sociální oblast