**Verslag thematafel ‘De rol van bewonersorganisaties bij de wijkagenda’s’**

Bij de thematafel ‘De rol van bewonersorganisaties bij de wijkagenda’s’ zijn er gesprekken geweest tussen de bewonersorganisaties en de gemeente over dit onderwerp. Tijdens de gesprekken is het proces van de wijkagenda middels 3 fases besproken. Aan de hand van deze drie fases zijn er (verbeter)punten, tips en tops besproken en meegeven. Deze kunnen als routekaart gebruikt worden om het opstellen en uitvoeren van toekomstige wijkagenda’s beter te begeleiden.

**Fase 1 Communicatie vooraf**

* Zorg voor voldoende capaciteit om een stabiel traject te kunnen doorlopen.
* De (slechte) bereikbaarheid en reactietijd van het stadsdeel/de stadsdeelmedewerkers zorgt ervoor dat dit niet altijd lukt. Een van de oorzaken is het verloop bij de stadsdelen en daardoor vindt er niet altijd goede overdracht plaats.
* Wie wil je allemaal bereiken? Er zijn vele actoren in de wijk. Hoe bereik je deze?
	+ Via netwerk stadsdeelkantoor
	+ Via netwerk bewonersorganisatie
	+ Langsgaan en praten met verschillende actoren (zoals ondernemers)
* Geef vooraf duidelijkheid waar er wel en geen ruimte is voor inspraak bij acties/plannen/prioriteiten.
* Leg ook uit aan alle actoren dat er een inspanningsverplichting vanuit beide kant moet zijn

Top:

* + Kunnen bewoners een (proces)voorstel doen voor de uitvoering van de wijkagenda’s in de wijk.

**Fase 2 Vaststellen prioriteiten**

* De mate van betrokkenheid. Niet iedereen kan op dezelfde manier meedoen. Let dus op de manier van communiceren en organiseer de participatie op een ludieke/uitdagende manier. Dit kan de betrokkenheid vergroten.
* Bewonersorganisaties dragen ook zelf thema’s, maar deze landen niet per definitie in de wijkagenda. Bewoners benoemen namelijk zelf de prioriteiten.
* Bewonersorganisaties worden daarmee zelf ook verrast door de prioriteiten die zijn aangedragen door de bewoners.
* De wijkagenda bestaat nu vooral uit fysieke thema’s, maar hoe zorgen we ervoor dat de sociale thema’s er ook op komen.
* Hoe zorg je ervoor dat de wijkagenda een afspiegeling van de wijk is. Dat kan door middel van bijeenkomsten in de wijk en ook communicatie in andere talen dan alleen het Nederlands.
* Geef duidelijkheid wanneer de uitvoering plaatsvindt. Meestal gebeurt dat na 9 maanden, maar wat kan eerder uitgevoerd worden.

Tips:

* + Meer betrokkenheid creëren bij fase 1 zorgt ervoor dat bewoners zich blijven inzetten bij fase 2 en fase 3
	+ Openheid door middel van duidelijke en tijdige communicatie over de acties op uitvoerings- en beleidsniveau.
	+ De betrokkenheid kan vergroot worden door een agenda op buurtniveau op te stellen.
	+ Geef ruimte als er vanuit de wijk meer behoefte is aan inspraak/eigen initiatieven/meedenken.
	+ Verbeter de communicatie en informatievoorziening met de bewonersorganisatie.

Tops:

* + Neem bewonersorganisaties mee als er uitvoering (van werkzaamheden) plaatsvindt in de wijk
	+ Waar liggen de quickwins (acties die direct uitgevoerd kunnen worden). Het voorwerk waardoor je gelijk aan de slag kan. Door dit inzichtelijk te maken en gelijk uit te voeren, laat je zien dat de wijkagenda geen papieren tijger is.

**Fase 3 Uitvoeringsplan**

* De uitvoering verschilt in iedere wijk en per stadsdeel. Niet overal is er evenveel belangstelling en niet overal zijn er uitvoeringsoverleggen. Die zijn juist van belang om de voortgang te bespreken.
* Zorg daarom voor duidelijke afspraken rondom de uitvoeringsplannen en creëer en benut (bestaande) overlegstructuren om de voortgang te monitoren.
* Zorg ervoor dat plannen en de daar bijhorende acties meetbaar, uitvoerbaar en haalbaar zijn.
* Zorg ervoor dat de plannen en de uitvoering goed worden geëvalueerd.
* Duidelijke communicatie vanuit het stadsdeel is een pré!
* Creëer (gedeeld) eigenaarschap van de wijkagenda, zodat de wijkagenda niet alleen een speeltje van de gemeente is.

Tops

* + Contact via en met het stadsdeel gaat goed totdat een andere dienst hierbij betrokken wordt. Dan wordt de communicatie minder of is er helemaal niet. Dit zorgt dat de uitvoering vertraging oploopt en dat de betrokkenheid van bewoners minder wordt. Maak dus duidelijke afspraken ook met andere gemeentelijke diensten.
	+ Zorg er daarom ook voor dat het stadsdeel een grote rol heeft/krijgt. in de borging van de uitvoering van de wijkagenda.
	+ Verder moet de afstemming tussen stedelijk beleid en lokaal beleid beter op elkaar worden afgestemd waarbij de wijkagenda een verbindend middel kan zijn.