Verslaglegging Meedenksessies Omgevingsvisie najaar 2022

Sociale veerkracht 22 november 2022

Gemeente Sittard-Geleen

# **Inleiding**

**Aanpak**

Op dit moment werkt de gemeente aan de Omgevingsvisie Sittard-Geleen. Dit is de aangepaste versie van de bestaande Omgevingsvisie. In het voorjaar van 2022 hebben we een plan van aanpak gemaakt en besproken met inwoners en organisaties. In de totale aanpak is veel aandacht voor het gezamenlijk opstellen van de Omgevingsvisie met de samenleving. Zowel binnen als buiten de gemeente stemmen we af. Een externe begeleidingsgroep kijkt mee naar het proces. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de stand van zaken rondom de Omgevingsvisie kan zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Omgevingsvisie via [www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie](http://www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie)

Doelen

Om te komen tot de nieuwe Omgevingsvisie hebben we de doelen uit de toekomstvisie vertaald naar ruimtelijke doelen. De Raad heeft deze doelen in december 2022 vastgesteld. De ruimtelijke doelen kunnen op verschillende manieren ingevuld worden. Daarom onderzoeken we als achtergrond voor de Omgevingsvisie drie toekomstbeelden: het sociale, economische en ecologische toekomstbeeld. Voor elk beeld beschreven we in concept hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden. Hierbij keken we naar de eerdere Omgevingsvisie en de inzichten van vandaag de dag zoals klimaat, energie et cetera. Ook nieuwe gemeentelijke, provinciale en landelijke ontwikkelingen zijn meegenomen.

Meedenksessies over de toekomstbeelden

In het najaar 2022 zijn meedenksessies over de toekomstbeelden gehouden waarvoor alle inwoners, ondernemers en organisaties in Sittard-Geleen werden uitgenodigd via de verschillende gemeentelijke kanalen, denk aan de e-nieuwsbrief, Stadskrant, social media. Per sessie dachten ongeveer 25 tot 40 deelnemers mee vanuit verschillende doelgroepen. De groep jongeren was ondervertegenwoordigd. Zij worden daarom nog apart betrokken.De ruimtelijke doelen gaven houvast tijdens deze gesprekken. Elk doel werd bekeken vanuit het economisch, ecologisch en sociaal perspectief. In Sittard-Geleen spreken we immers over economische, ecologische en sociale veerkracht. Overigens ook over institutionele veerkracht waarvan deze manier van participeren een voorbeeld is.

Verslagen

Op 22 november 2022 werden de ongeveer 35 deelnemers tijdens de meedenksessie Sociale veerkracht verdeeld over drie groepen. In elke groep werd meegedacht over de doelen vanuit het sociale perspectief. Alle voorstellen, ideeën en opmerkingen, die door de deelnemers zijn ingebracht, hebben we in onderstaand verslag verdeeld over de doelen. In deze opsomming staan zaken dubbel wanneer deze, soms met andere bewoording, vaker werden ingebracht. Zichtbaar wordt ook dat er soms meerdere oplossingen zijn die een plek in dezelfde ruimte vragen.

De verslagen van alle sessies worden gepubliceerd op [www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie](http://www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie)

Vervolg

De volgende stap is het vertalen van de inbreng naar de drie toekomstbeelden.  
Hiermee zijn we ondertussen al druk bezig. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.

# Verslag meedenksessie sociale veerkracht 22 november 2022

Ruimte I, II en III, alle inbreng is gerangschikt onder de doelen:

Aanvullingen om de institutionele doelen te versterken

|  |
| --- |
| *Doel 1. We stimuleren eigenaarschap, inwonersinitiatief en deelname van inwoners bij het ontwikkelen van de leefomgeving.* |

* Sittard-Geleen is in zijn geheel groot. Houd de sociale omgeving klein. Draag zorg voor gemeenschappen waarin je samen deelneemt, jong en oud en waar je je hele leven onderdeel van kunt blijven.
* Hierbij is van belang dat de inwoners zelf bijdragen, waardoor iedereen op de hoogte is welke sociale activiteiten en ondersteuning er is in de gemeenschap. Zodat de mensen die uit zichzelf niet (meer) actief kunnen zijn, bereikt worden. Het is belangrijk dat de juiste informatie wordt gegeven, niet alleen online maar ook via fysieke aanplakborden bij buurtsupers, buurthuizen en clubgebouwen**.**

|  |
| --- |
| ***Doel 2. We betrekken de omgeving op tijd bij ruimtelijke initiatieven en beleidsprocessen en communiceren actief over keuzes.*** |

De toekomst (de jeugd) mist bij deze avond. Zij hebben ook goede ideeën.

Ruimte I: aanvullingen om de sociale doelen vanuit de bril van sociale veerkracht te versterken

|  |
| --- |
| ***Doel 3. We werken aan het bevorderen van een positieve gezondheid van onze inwoners. Dit doen we door per gebied kaders te stellen om de luchtkwaliteit en externe veiligheid te verbeteren. En waar nodig geluidsoverlast, bodemverontreiniging, lichthinder en luchtvervuiling tegen te gaan. Ook stimuleren we initiatieven die bijdragen aan meedoen in de wijk, ontmoeten, bewegen, sport en natuur- en cultuurbeleving in de openbare ruimte en in de voorzieningen (accommodaties). We investeren in een omgeving die deze doelen bevordert. Verder werken we aan vergroening en verduurzaming van de leefomgeving.*** |

|  |
| --- |
| ***Doel 4. We vergroten de sociale veiligheid in de leefomgeving. Dit doen we door samen te werken aan een aantrekkelijke, overzichtelijke en toegankelijke omgeving.*** |

Zorg voor decentrale gemeenschappen, met alle voorzieningen en diensten om te wonen en te leven in de buurt. Bijvoorbeeld liever per kern/wijk een klein medisch centrum met alle functies, dan een grote praktijk waar maar één functie in zit en men voor andere zorg verder moet reizen.

|  |
| --- |
| ***Doel 5. We bouwen woningen (voor verschillende doelgroepen bv. ouderen en jongeren) voor bestaande en nieuwe inwoners in onze gemeente. Op basis van de woonbehoefte, zowel in aantallen als kwalitatief zullen we woningen onttrekken waar geen behoefte aan is (gebaseerd op demografische cijfers). Ook bouwen we woningen (voor verschillende doelgroepen) voor bestaande en nieuwe inwoners in onze gemeente.*** |

* Ben vraaggericht wanneer er nieuwe woningbouwplannen worden gemaakt. Creëer een aanbod voor de mensen die in regio / stad werken, maar nog niet hier wonen. Ontwikkel en kijk vooruit en laat de stad als vanzelfsprekend in deze (gevraagde) richting veranderen / groeien.
* Realiseren van een kwalitatief woonaanbod in de gemeenschappen dat doorstroom bevordert. Mensen willen onderdeel blijven van een gemeenschap, ook wanneer ze zorgbehoevend worden. Draag zorg voor passend woonaanbod nabij, met (tenminste) gelijkblijvende kwaliteit.
* Stimuleer CPO`s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) door grond/gebouwen beschikbaar te stellen zodat groepen inwoners hun eigen ideale woonvorm kunnen realiseren en niet alleen projectontwikkelaars de grond kunnen opeisen. Door het hele land zijn hiervan voorbeelden te vinden denk hierbij aan KilimanjaroWonen en Stichting Knarrenhof.

|  |
| --- |
| ***Doel 6. We werken samen aan voldoende hoogwaardige onderwijsvoorzieningen, zowel voor de regio als voor de gemeente.*** |

Muziekschool in de binnenstad

|  |
| --- |
| ***Doel 7. We versterken samen de identiteit van onze omgeving met voldoende aandacht voor variatie. We koesteren het lokale door cultuurhistorische kwaliteiten van historische gebouwen en landschappelijke en stedelijke omgevingen te beschermen. De beeldkwaliteit van nieuwe ontwikkelingen stemmen we af op de lokale identiteit.*** |

* Een goed toekomstbeeld zou kunnen zijn: Sittard als historische stad met een winkelkern, Geleen als een ‘woonstad’ met veel woningen en een rustige omgeving. Zo is er balans tussen wonen en leven.
* Als we willen weten waarom mensen nu niet in onze gemeente gaan of blijven wonen, moeten we hen dat vragen. Dan weet de gemeente waar ze aan moet werken.
* We hebben het vaak over nieuwbouw in de stadscentra. Wat met de omliggende gebieden? In de dorpen? Nabij Chemelot zijn heel veel nieuwe woningen gemaakt voor de werknemers die daar komen werken; dit zou ook voor de eigen inwoners moeten kunnen.
* Laat een overzicht maken van de natuur en cultuur-historische gebouwen en bezienswaardigheden met daarin opgenomen info over gidsen en routekaarten. Deze info behoort naast de VVV ook in de hotels en B&B te liggen. Ook het aangeven van voorzieningen in de stad voor toeristen zou helpend zijn voor de gemeente.
* Laat kunstobjecten van plaatselijk kunstenaars of hobbygroep circuleren langs de buurthuizen en verenigingsgebouwen.
* Het is van belang dat de bescherming en de versterking van het cultureel erfgoed van de gehele gemeente goed en effectief wordt geregeld via de Omgevingswet. Hierbij gaat het dus om meer dan alleen de historische binnenstad van Sittard maar ook om het cultureel erfgoed (restanten van de mijnindustrie in Geleen), de kerken en kloosters en de fraaie beekdallandschappen met hun watermolens in de gehele gemeente.
* Het gaat in de Omgevingswet immers om alle cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving, om (gebouwde en aangelegde) monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurlandschappen en ander roerend of immaterieel erfgoed.
* Ook is het van belang om het toerisme niet alleen te belijden maar het een speerpunt van beleid te maken. Zo is de belangstelling van elders sterk toegenomen, sinds Sittard genomineerd is als een van de mooiste vestingsteden van Nederland. We merken dat dit politiek, ambtelijk en facilitair (nog) niet herkend en erkend wordt, laat staan breed en met overtuiging uitgedragen.

|  |
| --- |
| ***Doel 8. We zorgen voor een gevarieerd cultureel aanbod dat afgestemd en aanvullend is op het aanbod in de rest van de (Eu)regio. Dit doen we door plek te bieden aan een goede inpassing van cultuur en evenementen in onze openbare ruimte en voorzieningen (accommodaties).*** |

|  |
| --- |
| ***Doel 9. We werken aan het bevorderen van een meer inclusieve samenleving door de bereikbaarheid, begrijpelijkheid en bruikbaarheid van buitenruimte en gebouwen te vergroten en meedoen in de wijk te stimuleren.*** |

* Er is weinig entertainment in onze gemeente. Daardoor gaan jongeren uit verveling sneller ongewenst of zelfs crimineel gedrag vertonen. Om dat gedrag te voorkomen, moeten we meer doen met initiatieven zoals het e-gaming initiatief van Sjoenk.
* Wanneer we de betrokkenheid bij jongeren willen vergroten, moeten we ideeën sneller concreet maken. En zorgen voor eigenaarschap is heel belangrijk. Geef jongeren dus een rol! We moeten durven te experimenteren.
* We moeten meer maatschappelijk onderwijs aanbieden op scholen. Zodat kinderen/jongvolwassenen belangrijke maatschappelijke thema’s eerder leren kennen. En ook hierover kunnen meedenken. Het Vista College, Trevianum, DaCapo en Zuyd Hogeschool zijn hier al bij betrokken.
* Meer maatschappelijke stages bij jongeren. Of laat jongeren meer werkervaring opdoen. En daarbij de verbinding met andere doelgroepen leggen. Bijvoorbeeld een maatschappelijke stage bij eenzame ouderen. Het bedankje “Aezel” wordt hierbij als een goed voorbeeld gezien.
* Vergrijzing is actueel. Daarom moeten we wijken beter levensloopbestendig inrichten. Toevoegen van woningaanbod moet levensloopbestendig zijn; en bereikbaar voor alle generaties. Daelzicht in Ligne is hiervan een goed voorbeeld.Transformeren kan ook.
* Thuiszorg moet kleinschaliger worden ingericht. Er is te weinig plek voor ouderen in verpleeghuizen. Daardoor blijven ouderen meestal thuiswonen. Momenteel bestaat 20% van de werktijd van de thuiszorg uit reistijd. Ondanks dat er al 60 wijkteams zijn in de Westelijke Mijnstreek.
* We moeten inwoners vragen wat ze nodig hebben en pas daarna beslissen.   
  Zo worden kwetsbare groepen (bijvoorbeeld daklozen) nu vaak verplaatst van wijk naar wijk zonder de inbreng van inwoners. Wanneer je inwoners meeneemt in die keuzes, is mogelijk minder weerstand en wordt meegedacht in oplossingen.
* De gemeente heeft het wel eens over ‘efficiëntie’. Dat is een gevaarlijke term want het haalt de focus op de inwoner/klant weg. Je kunt ook nadenken over horizontale efficiëntie waarbij het menselijke wel nog overblijft. Een goed voorbeeld daarvan is Stichting de Graven in Munstergeleen; zij combineren ouderenactiviteiten met sport én jongeren kunnen elkaar daar ontmoeten (multifunctioneel complex).
* Verder nog de vraag of Sittard-Geleen moet groeien of nemen we genoegen met krimp? Is groei een optie dan laat de toename aan studenten en arbeidsmigranten in de dorpen plaatsvinden. Hierdoor wordt de druk van de stad gehaald en de dorpen worden versterkt. Waardoor de leefbaarheid toeneemt en draagvlak voor een buurtsuper etc. vergroot wordt. Wanneer de “huisarts” enkele uren per week in het dorp consult heeft wordt het probleem van openbaarvervoer weggenomen en neemt de drang voor ouderen om naar de stad te trekken af. Zo worden de dorpen zelfvoorzienend en minder afhankelijk van de faciliteiten van de stad. Ook wordt de druk die door toename van het aantal inwoners van een groeiende stad gespreid over het hele gebied Sittard-Geleen. Door de groei die ontstaat komen extra gelden uit Den haag vrij die ingezet kunnen worden voor de versterking van de dorpen.
* Bestrijding van zwerfvuil is mogelijk door in overleg te gaan met buurtverenigingen en wijkplatforms om te komen tot het adopteren van een gebied in hun wijk. Vaak zijn het verenigingen die van de gemeente subsidie ontvangen. Stel een prijs in voor de netste buurt, via een vast panel worden de buurten bijvoorbeeld op kwartaalbasis bezocht en wordt de omgeving beoordeeld. Via tussenstanden en einstand kan er zo over de buurten/wijken een soort van competitie ontstaan. Faciliteer vrijwilligers die zwerfvuil aanpakken en toon waardering voor deze inzet en preek dit ook uit.

Ruimte II: Aanvullingen om de economische doelen vanuit de bril van de sociale veerkracht te versterken

|  |
| --- |
| ***Doel 10. We bieden structuur en scheppen ruimte voor de transitie van onze bestaande en nieuwe te vestigen bedrijven naar de klimaatneutrale, inclusieve en digitale economie van de toekomst. We focussen daarbij op ondernemers die voorop lopen bij afvalscheiding en maatregelen om energieverspilling tegen te gaan. De ontwikkeling van de Chemelot Circulair Hub met als ambitie de veiligste site te worden zien wij als belangrijke aanjager. Met onze overgang naar een duurzame en circulaire economie streven we naar een beter evenwicht tussen economie en ecologie. Ook hopen we mensen van buiten de gemeente te binden.*** |

* Werkgelegenheid

Kijken naar de match tussen de bevolking van de gemeente en de werkgelegenheid bij Chemelot. De lege terreinen die op Chemelot niet worden gebruikt, wel gaan gebruiken en de ruimte beter inrichten.

* Vakmanschap stimuleren in de gemeente (bij jeugd)

Bedrijven (Chemelot en Nedcar) die ook scholieren stimuleren om vakmanschap te gaan uitoefenen. De overheid mag hier ook een grotere rol in nemen. Meer de rol van regisseur nemen. Op dit moment neemt de vakkennis alleen maar af.

Ook kan er meer gestuurd worden op wat iemand écht wilt doen i.p.v. het hoogst mogelijk niveau (universiteit). -> meer vakmensen opleiden. Scholen voor de mensen die je echt ‘nodig’ hebt in de samenleving (ambacht mag niet vergeten worden).

* Personeelstekort

Er is een groot personeelstekort in de zorg. Hoe kunnen we het personeel hierheen krijgen? Zuyderland is een grote zorgaanbieder maar ook een van de weinige in de gemeente Sittard-Geleen (ze hebben een monopolie). Ook wordt de zorgvraag steeds groter en complexer. Het is lastig om de onderkant van de arbeidsmarkt hierbij te betrekken. Daarnaast zien we ook dat het aantal zorgopleiders voor met name de jeugd alleen maar daalt. Daarom is het ook van belang om de jeugd bij de Omgevingsvisie te betrekken.

Belangrijk om meer in te zetten op zorg.

|  |
| --- |
| ***Doel 11. We zetten zoveel mogelijk in op circulair bouwen en ontwikkelen.*** |

|  |
| --- |
| ***Doel 12. We bieden structuur aan de opbouw van sterke (wijk- en stads)centra, met aanvullende voorzieningen en met voorrang voor de versterking van de centra van Geleen en Sittard. Met het centrum van Geleen als innovatie gebied dat nauw verbonden is met Chemelot en een jonge uitstraling heeft. En het centrum van Sittard als belevingscentrum met haar historie als kracht.*** |

* Er is ook een plan B voor Sittard-Geleen? Hoe houden we binnen de gemeente de economie recht? Op dit moment is het namelijk veel op Chemelot / Nedcar gericht maar er is meer dan circulaire economie.
* Vanuit het ‘hart’ van Sittard-Geleen weer economisch groeien, met ook de nadruk in Geleen. Nieuwe ideeën worden op dit vlak gemist in de gemeente bv. Grote economische ontwikkelingen Op dit moment vinden grote economische ontwikkelingen namelijk buiten S-G plaats maar we willen dit graag naar / binnen de gemeente toe trekken.
* Grote economische trekkers binden met de sociale opgaven in de dorpen en de gemeente. Bedrijven van de gemeente verbinden met de samenleving.
* Globalisering: Lokaal en globaal verbinden met elkaar maar hier staat tegelijkertijd spanning op. Om te zorgen voor globalisering is een optie: inzetten op groei en aantrekkelijkheid van de gemeente Sittard-Geleen en i.c.m. lokaal. Voorbeeld een lokaal energiebedrijf starten. Om die globalisering in te zetten is er ook ruimte nodig, welke kan hiervoor gebruikt worden en welke dingen missen we hiervoor nog in de gemeente. Aangegeven wordt congrescentra, dit zorgt voor meer mensen van buitenaf.
* Sittard-Geleen is geen krimpgemeente maar moet groeien, niet alleen in mensen maar ook de gehele infrastructuur. Migratie nodig? Zoek de kracht van de verbinding op en de kracht van verbreding.

Jongeren

* Het is belangrijk om de levendigheid van jongeren terug te brengen naar Sittard-Geleen en ook ervoor zorgen dat jonge mensen in de gemeente blijven. Dit zorgt ook weer voor economische groei. Daarbij wordt de vraag gesteld: ‘waar kunnen jongeren terecht in de gemeente Sittard-Geleen? Welke faciliteiten zijn er voor de jongeren?’
* Behoefte van jongeren aan werk en studie/stage mogelijkheden in de gemeente bekijken. Nu is er wel Pitground maar dit is alleen voor studenten, waar moeten ze na hun studie heen? Dat is het moment dat we de jongeren hier willen houden voor werk maar dan moet ook voldoende (aantrekkelijk) aanbod zijn voor huisvesting.
* Inrichting ruimte Sittard-Geleen: Alles om ons heen verandert, niet alleen de inrichting maar ook de behoefte en wensen van de jeugd. Het is belangrijk om hierin ook mee te veranderen.
* Omdenken: wat kunnen we bijvoorbeeld wel doen met de winkels, niet alleen als winkel gebruiken maar ook voor andere doeleinden. Eenvoud, nabijheid en verbinding werd bij dit onderwerp genoemd. De invulling van winkelstraten door Streetwise’ ís een goed voorbeeld dat verder ingezet kan worden. Sociale marketing stands.
* Ook het centrum van Geleen moet hierin niet vergeten worden. Bekijk welke kerntaak het centrum kan krijgen, denk bijvoorbeeld aan sportstad en leg de relatie met Glanerbrook.

|  |
| --- |
| ***Doel 13. We bieden structuur om de aantrekkingskracht van het buitengebied en ons cultuurhistorische hart, de binnenstad van Sittard, voor inwoners en bezoekers te vergroten.*** |

* Unique selling point (op welke punten zijn we uniek?)

Sittard-Geleen mag zich beter / meer verkopen op sociaal gebied (sociale stadsmarketing). Een unique selling point zou helpend zijn. Hierbij wordt de vraag gesteld: ‘wat hebben mensen nodig die in de gemeente komen?’.

Het is belangrijk om ervoor zorgen dat mensen in Sittard-Geleen blijven en niet alleen komen werken en weer terugkeren naar een andere plek in het land of de provincie.

Ook kijken naar de samenstelling van de bevolking (bijvoorbeeld de leeftijd en behoeften) maar ook naar de match tussen de inwoners van de gemeente en de werkgelegenheid bij Chemelot.

* Sportverenigingen  
  Graag meer van zien, maar daarbij ook de vraag: waar kunnen we deze onderbrengen? Kijken naar locaties die multifunctioneel zijn. Juist zorgen voor verenigingen die iets kleinschaliger zijn, gemeente heeft hierin een faciliterende rol.
* Leegstand tegen gaan. Bijvoorbeeld in Geleen en in Ligne. In de dorpen voorzieningen behouden.
* Multicultureel. Mix van mensen die vanuit het buitenland hier komen werken, combinatie met de inwoners van Sittard-Geleen/Limburg.

Het samenkomen van inwoners van de gemeenten stimuleren met de mensen die hier komen wonen voor het werk. Bijvoorbeeld verenigingen en samenkomsten mixen. Deze mensen zich ook welkom laten voelen en laten kennismaken met de gemeente.

* Ook is het van belang om het toerisme niet alleen te belijden maar het een speerpunt van beleid te maken. Zo blijkt uit de sterk toegenomen belangstelling van elders sinds Sittard genomineerd is als een van de mooiste vestingsteden van Nederland, de aanwezige potentie maar wordt ook ervaren dat die potentie politiek, ambtelijk en facilitair (nog) niet herkend en erkend wordt, laat staan breed en met overtuiging uitgedragen.

|  |
| --- |
| ***Doel 14. We werken aan duurzaam verkeer en vervoer in alle maten en vormen.*** |

Ruimte III: Aanvullingen om de ecologische doelen vanuit de bril van sociale veerkracht te versterken

|  |
| --- |
| *Doel 15. We werken samen om de biodiversiteit te vergroten. We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een (biodiverse) vergroening van het stedelijk gebied. We vergroten het geheel aan natuurgebieden en versterken de verbinding tussen de verschillende gebieden. We versterken het landschap door de aanleg van meer kleinschalige landschaps- elementen. Ook zetten we in op natuurinclusief bouwen*. |

* Inrichting groene omgeving is belangrijk: mooi, divers, en ‘seizoensproef’ te maken (zoek samenwerking bij gemeenten waar dit al is gebeurd).
* Aandacht ecologische verbindingszones tussen Grevenbicht en Graetheide .
* Aandacht voor diverse beplanting van bomen: zodat bomen langer meegaan en bestendig tegen ziekten zijn.
* Beweegbaar asfalt zodat wandelpaden geen last hebben van wortels die paden aantasten.
* Agnetentuin aankopen en daar een inclusieve groene omgeving maken.
* Tussen de stadskernen en de dorpen zou ruimte voor recreatie en groentetuinen moeten zijn.
* Maak stageplekken voor het opzetten van wijk-vergroeningsteams. Zo kunnen kleine stukjes gemeentegronden uit de onderhoudsprogramma`s van de gemeente geschrapt worden en op termijn overgedragen worden aan de wijk.
* Probeer monumenten een plek te geven en een waardering.
* Verbinding maken tussen cultuurhistorie en groen.
* In de groene omgeving andere initiatieven opzetten gericht op bijvoorbeeld sport of kunst, zodat ontmoeting ontstaat in het groen en gelijktijdig andere ‘sociale doelen’ worden bereikt.
* Watersley: is niet toegankelijk voor iedereen, dus de wens is dat er ook gewandeld kan worden in dit gebied.
* Speelbos realiseren waar kinderen/ouderen samenkomen (voorbeeld: ParcGlana)

zorgt voor interactie.

* In elke wijk een ontmoetingsplek realiseren bij wandelgebieden om ontmoeting te creëren.
* Bankjes in parken waar mensen elkaar ontmoeten.
* Toegankelijkheid en inclusie meenemen in initiatieven gericht op groen (duurzaamheid).
* Bij wandelen is het van belang dat poortjes voor meerdere mensen toegankelijk zijn.
* Aandacht toegankelijkheid in gebieden: Brug naar stadspark is niet toegankelijk bijvoorbeeld of door draai deuren niet toegankelijk.
* Maak een overzicht van de toegankelijkheid van gebieden: waar is dit wel of niet het geval?
* Maak hier ook een overzicht van (digitaal).
* Aandacht soort poortjes -> niet alles is toegankelijk.
* Bankjes toevoegen aan de wal en in andere parken / wandelplekken.
* Meer prullenbakken (= minder overlast in de ruimtelijke omgeving = fijnere leefomgeving).
* Meer prullenbakken neerzetten in wandelomgevingen en wijken zodat er minder dierlijk afval is.

|  |
| --- |
| *Doel 16. We stellen kaders om de kwaliteit van lucht, bodem en water gebiedsgericht te verbeteren. Op weg naar een circulaire samenleving met gesloten natuurlijke kringlopen.* |

* Houtbouw (voor woningen) is een toekomst scenario.

Als elke gemeente 10% van de landbouw grond omzet aan productiebossen, wordt dit doel bevorderd. Productiebos moet meervoudig inzetbaar zijn door aanleg wandelpaden bijvoorbeeld.

|  |
| --- |
| *Doel 17. Ten aanzien van de landbouw stimuleren we de ontwikkeling van regionale voedsel- en productieketens. Natuurinclusieve landbouw kan op ondersteuning van de gemeente rekenen.* |

* Gezamenlijke volkstuinen (meer dan er al zijn) waar jong en oud elkaar ontmoeten. Grote projecten (Harteveld) en ook kleine initiatieven.
* Initiatieven zoals een streekboerderijen realiseren -> dit laat de jeugd kennismaken.
* Vanuit scholen kan een initiatief als een volkstuin worden aangeboden. Zo krijg je ook jeugd mee in dit project
* Of op scholen ‘stages’ aanbieden, zoals Plök bijvoorbeeld: educatie!
* Plant fruitbomen / struiken aan op plekken -> kinderen kunnen daarvan plukken en vlaai / jam en dergelijke maken. Plek is belangrijk: midden in het centrum of er buiten
* Er moet ondersteuningskracht komen vanuit een centraal overkoepelend punt die allerlei bestaande initiatieven (organisaties laat samenkomen / ondersteunen zoals Plök). Organisatie opzetten.
* Mogelijk kan in samenwerking met organisaties als IVN en/of Gilde de Grave cursussen gegeven worden over het opzetten en onderhouden van een moestuin.

|  |
| --- |
| *Doel 18. We stimuleren en werken aan initiatieven die bijdragen aan een watersysteem dat het water langer vasthoudt maar ook op de juiste plekken kan verdelen als het weer nodig is. Tevens zorgen we voor hoogwaterveiligheid. We reserveren meer ruimte voor water.* |

* Afwatering verbeteren richting de beek, zodat de stroken niet onderlopen
* Bewustwording bevorderen in versteende wijken, zodat meer vergroening ontstaat. Ga samen met elkaar die wijken in en betrek de mensen er zelf bij.

|  |
| --- |
| *Doel 19. Om bij te dragen aan de energietransitie stimuleren en faciliteren we energiebesparing in de gebouwde omgeving. We scheppen ruimte en bieden kaders voor duurzame opwek van elektriciteit en warmte. We stimuleren en faciliteren duurzame mobiliteit.* |

* Duurzaamheidsmaatregelen zijn niet voor elke doelgroep (financieel toegankelijk maken)
* Oude huizen (niet duurzaam) die buiten de subsidies vallen opkopen / stimuleren op te kopen door ontwikkelaars, omdat verduurzaming niet mogelijk is door particulieren. Aandacht verduurzaming voor huizen ouder dan 1920 .
* Mensen betrekken in klimaat- en duurzaamheidsinitiatieven door middel van een centraal punt / centrum (overkoepelend geheel). Op die manier is dit niet afhankelijk van vrijwilligers, maar door beter zichtbaar te zijn wordt een breder publiek getrokken.