# Aanbevelingen Gemeenteraadsverkiezingen: Ja aan een politiek die investeert in vrede, ook lokaal!

Vrede begint bij het samenleven in wijken, gemeenten en steden. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen **roept Pax Christi Vlaanderen gemeenten en steden op om in te zetten op een vreedzame en inclusieve samenleving**. Vredevol samenleven is een basisvoorwaarde voor het vervullen van de decretale opdracht van elk lokaal bestuur: “duurzaam bijdragen aan het welzijn van burgers en het verzekeren van een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de bevoegdheden.” Zonder sterk sociaal weefsel kan er geen sprake zijn van duurzame ontwikkeling voor de hele gemeenschap.

Vanuit haar eigen expertise reikt Pax Christi Vlaanderen u bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma graag een aantal instrumenten en mechanismen aan om werk te maken van een lokaal vredesbeleid, aangevuld met inspirerende voorbeelden. De aanbevelingen kaderen binnen de **Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties** (Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling), die wij via deze weg willen promoten.

Deze doelstellingen bieden een internationaal kader waartoe ook België zich verbonden heeft. Lokale besturen staan als bestuursniveau het dichtst bij de bevolking en kunnen dus een essentiële rol spelen. Onderstaande aanbevelingen steunen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen **11 ‘Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen’ en 16 ‘Vrede, veiligheid en rechtszekerheid’** als leidraad.

### Bescherm het sociaal weefsel en versterk de samenhang in de samenleving door mensen van verschillende bevolkingsgroepen samen te brengen

Pax Christi Vlaanderen pleit voor meer inspanningen op lokaal niveau om zoveel mogelijk inwoners van steden en gemeenten met elkaar in contact te brengen, ervaringen te laten uitwisselen en samenwerken. Spanningen en een gevoel van onveiligheid verminderen als mensen uit een buurt elkaar kennen. Die spanningen hebben niet altijd met cultuurverschil of anderstaligheid te maken. De diversiteit van inwoners van een buurt of gemeente is ruimer dan dat; denken we maar aan spanningen tussen oudere en jongere inwoners. Ontmoeting is de beste manier om gevoelens van veiligheid en samenhorigheid te bevorderen. Dat vraagt inspanning en volharding.

#### 1.1. Ontmoet elkaar en ga de dialoog aan

* Informeren

Goed geïnformeerd zijn is de beste manier om spanningen en conflict te voorkomen. Ondersteun daarom vanuit de gemeente elke nieuwe inwoner maximaal om zijn of haar weg te vinden in het brede web van dienstverlening, welzijns- en sociale voorzieningen en organisaties. Wijs hen ook op het culturele en sportieve aanbod dat de gemeente rijk is.

Kies niet voor uniformeinformatieverstrekking, maar houd rekening met de diversiteit aan ontvangers. Zet daarom in op doelgroepgerichte communicatie, die oog heeft voor culturele gevoeligheden.

Geef bijvoorbeeld niet alleen een foldertje mee, maar maak ook tijd om mondeling uitleg te geven, eventueel met de hulp van een tolk. Betrek sleutelfiguren in je communicatieplanning. Dit is arbeidsintensief, maar het is een investering die op lange termijn misverstanden, frustraties en conflicten aanzienlijk reduceert.

* Het gesprek aangaan

Organiseer minstens een paar keer per jaar een ontmoetingsmoment met de inwoners in de gemeente of wijk om te luisteren naar wat er leeft. Dit kan problemen voorkomen en mensen dichter bij elkaar brengen. Maak het doel van de ontmoeting duidelijk en houd rekening met mensen die anderstalig zijn of het Nederlands minder machtig zijn. Dankzij dergelijke ontmoetingen leer je sleutel- en brugfiguren kennen, die in geval van problemen mee kunnen zoeken naar een oplossing voor bepaalde uitdagingen.

* Ga zelf naar plaatsen of gelegenheden waar de moeilijker te bereiken mensen samenkomen. Nodig jezelf eens uit op een culturele avond van een Congolese, Nigeriaanse, Pakistaanse, Oekraïense, Marokkaanse of een andere gemeenschap. Plan gesprekken met religieuze leiders van je gemeente of stad: soms apart, soms samen. Ga eens langs bij de plaatselijke jeugdwerking, het jeugdhuis, de voetbalclub, enz.
* Bespreek op het juiste niveau hoe je de problemen die werden aangereikt of die je opving, best aanpakt.
* Betrek in de oplossing de burgers en andere relevante betrokkenen. Ook dit is tijdsintensief, maar het verhoogt het draagvlak en zorgt voor duurzame, mensgerichte oplossingen.
* Koppel via de lokale media terug op de ontmoetingsdagen, op bijeenkomsten van verenigingen en gemeenschappen.

Zemst

In Zemst werkt de dienst integratie samen met de lokale organisatie AZIZ rond de thema’s [asiel](https://www.vluchtelingenwerk.be/taxonomy/term/56), migratie en integratie. Naast informatie over wat ‘asiel’ betekent, welke vormen van migratie er bestaan of hoe integratie in de praktijk werkt, gaan ingezetenen en nieuwkomers samen in dialoog over samenlevingsthema’s. Alle partijen ervaren dit als zeer positief.

#### 1.2. Investeer in de openbare ruimte als ontmoetingsplek

Om sociale samenhang te bevorderen is er ontmoetingsruimte nodig op ‘straat’: ontmoetingen die op een veilige manier plaats kunnen hebben in de publieke ruimte, verhogen het veiligheidsgevoel en de samenhorigheid. Men spreekt ook over ‘publieke familiariteit’.

* Maak van publieke plaatsen ontmoetingsplaatsen. Zorg ervoor dat ze:
	+ autovrij of autoluw zijn, of op zijn minst een goede bescherming bieden tegen de gevaren van het verkeer.
	+ open (met vluchtwegen en geen verstopplekken) en goed verlicht zijn, om eventuele angstgevoelens tegen te gaan en de veiligheid te bevorderen.
	+ ruimte bieden om even te zitten. Vooral (zit)plaatsen aan de rand van publieke ruimtes trekken mensen aan. Ze bieden sociaal comfort, mensen kunnen de ruimte overzien en zitten op de ‘achtergrond’. Muurtjes, trappen, randen trekken het meest aan om even te verpozen.
	+ een gezellige drukte uitstralen. Als mensen er bijv. kunnen samenkomen door het aangeboden amusement, zoals tijdelijke attracties, marktjes en straatartiesten, maar ook een nieuwsjaardrink of een buurtfeest.

### Maak ruimtelijke planning participatief, door bij de planning van bij het begin of in de ontwerpfase bewoners, gebruikers en sociale werkers te betrekken.

### Koppel hieraan een straathoekwerking en/of buurtwerking: dit zorgt voor de aanwezigheid van mensen die direct aanspreekbaar zijn en die problemen kunnen helpen oplossen.

​Een bijzonder plein in Sleidinge

Een psychiatrisch centrum en de buurt er omheen zijn twee verschillende werelden. Om ontmoeting te creëren sloegen geëngageerde buurtbewoners en het Psychiatrisch Centrum in Sleidinge, met de financiële ondersteuning van de gemeente, de handen in elkaar op een oud NMBS-terrein. Verspreid over vele zaterdagen gingen buurtbewoners, patiënten en personeelsleden van het Centrum samen aan de slag. Resultaat: een overdekte ontmoetingsplek met tafel en banken, een boekenruilkast, een insectenhotel, een tentoonstellingswand en een petanquebaan. Dankzij het participatief samenwerken zijn mensen dichter bij elkaar gekomen.

#### 1.3. Burgers zelf de middelen geven

Als burgers het gevoel hebben ergens thuis te horen, als ze trots zijn op de plek waar ze wonen, zullen ze zelf investeren in de gemeenschap. Gebruik die lokale kracht en geef de geëngageerde burgers ook de middelen om in hun eigen wijk, gemeente of stad te investeren. Zo kan er echt samengeleefd en -gebouwd worden aan de lokale samenleving.

Pax Christi roept iedere gemeente op om in de begroting middelen te voorzien voor lokale, kleinschalige initiatieven die investeren in het sociaal weefsel. Een initiatief – groot of klein – dat aanspraak wil maken op deze middelen, moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen:

* Inzetten op één (of meer van) volgende elementen:
	1. ontmoeting bevorderen tussen de diverse bewoners van de buurt, wijk of gemeente
	2. lokale uitdagingen in kaart brengen
	3. oplossingen aanbieden voor lokale uitdagingen
	4. de buurt verbeteren, verfraaien en/of opwaarderen
	5. de drempel verlagen voor deelname van bewoners of groepen
* Niet rechtstreeks gelinkt zijn aan een politieke partij
* Geen winst najagen
* Lokaal gedragen zijn

Stadsmakers Antwerpen

De stad Antwerpen stelt geld ter beschikking van verenigingen en bewonersgroepen die activiteiten en projecten willen organiseren om het leven in de buurt te verbeteren. Het gaat van kleine bedragen voor acties en activiteiten tot maximum 10.000 euro ter ondersteuning van grote projecten.

Burgerbudget Gent en Burgerbegroting Antwerpen

Burgers krijgen een stem in het besteden van een deel van het overheidsgeld. Participatie staat centraal in de toewijzing van financiële middelen voor uiteenlopende projecten die het stedelijk weefsel versterken. De voortgang van de verschillende projecten wordt van nabij opgevolgd.
Voorbeelden in Vlaanderen zijn Antwerpen (sinds 2014) en Gent (sinds 2016).

### Investeer in bemiddelaars op wijkniveau

Sociale samenhang of cohesie is niet vanzelfsprekend. Soms botsen individuen of groepen binnen een wijk. Als (begeleide) dialoog niet helpt, is de rol van een professioneel opgeleide bemiddelaar essentieel. Naast een lokale vinger aan de pols is er nood aan een geïntegreerd overlegorgaan om de meest uitdagende problemen in hun totaliteit aan te pakken. Pax Christi roept dan ook op om hierin grondig te investeren.

De aanwezigheid van dialoogbegeleiders en/of bemiddelaars op wijkniveau maakt meer kans op slagen als er samenwerking is met de politie (wijkagent of buurtregisseur), een lokale ambtenaar of een lokale vrijwilliger. Essentieel echter is dat de dialoogbegeleiders en bemiddelaars voldoen aan volgende basiscriteria:

* ingebed zijn in het sociaal weefsel van de wijk. Er zal eventueel nood zijn om actief binnen bepaalde wijken te rekruteren en te zorgen voor representatieve diversiteit.
* politiek neutraal zijn
* de dialoogbegeleider en de bemiddelaar moeten een gepaste opleiding krijgen. We denken hier aan scholing in geweldloze dialoog, bemiddeling, en het bieden van een alternatief verhaal

De basistaken van een dialoogbegeleider en een bemiddelaar zijn de volgende:

1. voeling krijgen met wat er leeft in de wijk
2. optreden bij lokale conflicten door dialoog te bevorderen, te bemiddelen en/of een alternatief verhaal.
3. De problemen melden en op zoek gaan naar een geïntegreerde totaalaanpak wanneer ze de mogelijkheden van de bemiddelaar.

Zoals vermeld in het laatste punt kan de bemiddelaar soms geconfronteerd worden met problemen die zijn/haar expertise en of mogelijkheden te boven gaan. Het is op dat moment essentieel dat er een referentiekader bestaat waar die problemen kunnen besproken worden. Belangrijk is om zoveel mogelijk partners hierbij te betrekken. We denken zo bijvoorbeeld niet enkel aan de lokale politie maar eveneens aan het OCMW, dienst burgerzaken, onderwijs en het jeugdwerk. Enkel zo kan er ingezet worden op geïntegreerde en duurzame oplossingen. Naargelang het probleem zal hier eventueel ook moeten samengewerkt worden met partners buiten de gemeenten, bijv. op een ander beleidsniveau, door samenwerking tussen politiezones ...

Buurtregie in Antwerpen

In verschillende wijken in Antwerpen zijn buurtregisseurs aan het werk. In samenspraak met stedelijke en niet-stedelijke projecten, diensten en organisaties maken ze werk van een positieve buurtbeleving. Enerzijds gaan ze samen aan de slag om verschillende vormen van overlast aan te pakken. Anderzijds wordt werk gemaakt van informatie-uitwisseling. Met succes! Door iedereen te betrekken wordt werk gemaakt van de leefbaarheid van de buurt.

### Investeer in vredeseducatie

Gemeenten kunnen inzetten op de toekomst door (jonge) mensen ervan bewust te maken dat iedereen een rol te spelen heeft in het versterken van het samenleven. Vredesopvoeding kan vaardigheden aanleren om succesvol samen te leven in een steeds diverser wordende en geglobaliseerde wereld.

‘Vrede’ kan op de schoolbanken (of zelfs nog vroeger) aangeleerd worden. Het is essentieel om jonge mensen op een verbindende en respectvolle manier te leren omgaan met verschillen in de samenleving en hen op te voeden tot weerbare mensen die eerbied hebben voor de eigenheid en rechten van elke mens. Wanneer kinderen al op jonge leeftijd een houding aanleren die gericht is op vredevol samenleven, is er veel kans dat zij deze in hun verdere leven bewuster en blijvend zullen aannemen.

Concreet vragen we de gemeente om binnen het bestaande overlegorgaan met het onderwijs meer aandacht te besteden aan vredesonderwijs of - indien nodig - een werkgroep ‘vredesonderwijs’ op te richten. Deze werkgroep kan als taak hebben om vragen vanuit scholen te bundelen en te zoeken welke methodes in Vlaanderen worden aangeboden om een antwoord te bieden op die vragen. De werkgroep kan ook concrete voorstellen aan de onderwijsnetten doen voor de leerprogramma’s en organiseert of coördineert activiteiten op scholen over thema’s als vredevol samenleven en geweldloze conflicthantering.

Vredesacademie van Pax Christi Vlaanderen

De Vredesacademie van Pax Christi Vlaanderen kan ondersteuning bieden met kwalitatieve vormingen over actieve geweldloosheid. Er is expertise over geweldloze dialoog en ‘peer mediation’. Geen hoogdravende theorieën en vergezochte modellen, maar bruikbare methodes en kapstokken om te werken aan vrede, iedere dag opnieuw.

Dienst Samenleven Stad Roeselare werkt samen met het onderwijs

Naast het ondersteunen van wijkinitiatieven, het organiseren van info-momenten en andere verbindende activiteiten, wil de Dienst Samenleven van de stad Roeselare haar inwoners al van jongs af aan vaardigheden aanleren om als bewuste burger bij te dragen aan de samenleving. Scholen worden daarom actief gemotiveerd en financieel ondersteund bij het aanbieden van burgerschapsprojecten
en projecten ontwikkelingseducatie.

### Neem vredesinitiatieven, steun bestaande initiatieven en zet lokale vredesfiguren in de kijker.

De media staan vol met berichten over geweld en onrecht. Toch gebeurt er heel wat dat rechtvaardigheid en vrede net in de hand werkt. Bestaande vredesinitiatieven verdienen bemoediging en ondersteuning. Gemeenten kunnen ook zelf initiatieven opzetten, die het lokaal vredesbeleid vorm kunnen geven.

De gemeente kan: :

* berichten over vredesopbouwende initiatieven
* logistieke of andere steun bieden aan vredesinitiatieven ( een lokaal ter beschikking stellen voor activiteiten of vergaderingen bijv., of gratis promotieruimte geven in het gemeenteblad, vervoer van materiaal, enz.)
* lokale vredesfiguren ‘plechtig’ in de bloemen zetten. Er zijn verschillende internationale dagen en herdenkingsdagen waarop dat kan/: 11 november, de Internationale Dag voor de Vrede (21/9) en de Vlaamse Vredesweek (21/9-2/10), Internationale Dag van de Geweldloosheid (2/10) Internationale Vrouwendag (8/3), de Internationale Dag tegen Armoede (17/10), enz. Op die manier krijgen deze inspirerende figuren niet alleen waardering, het wordt anderen meteen duidelijk dat ook ‘gewone’ mensen aan vrede kunnen werken.

|  |
| --- |
| Stad Hasselt en de Onbekende OorlogsvrouwPax Christi Vlaanderen en de Stad Hasselt namen in 1998 het initiatief om met het monument voor de 'Onbekende Oorlogsvrouw' vrouwen in de oorlog te gedenken. Zij vonden immers dat naast de Onbekende Soldaat, die terecht herdacht wordt, er ook aandacht moet zijn voor vrouwen in oorlogstijd. Vrouwen zijn heldinnen of slachtoffers, maar vaak zijn zij het die in oorlogstijd het samenleven nog mogelijk maken.Sindsdien organiseert Pax Christi Limburg ieder jaar op 11 november een vredeswake. Tijdens deze vredeswake brengt telkens een vrouw uit oorlogsgebied een getuigenis. Naar jaarlijkse traditie legt een Hasseltse schepen ook brood en rozen bij het beeld, als symbool voor de materiële en immateriële menselijke behoeften. |

### Maak budget vrij voor lokale vrede elders in de wereld door projecten van vredesopbouw te ondersteunen

Op heel veel plaatsen in de wereld wordt er gevochten en worden gewone burgers het slachtoffer van gewapend geweld. In deze conflictgebieden wordt snel duidelijk dat de keuze voor geweld geen oplossing biedt. Maar hoe moet het dan wel? We zien dat de gemeenschappen ter plaatse op zoek gaan naar manieren om op vreedzame manier verzet te plegen tegen dat geweld. Lokale groepen zetten initiatieven op om aan een inclusieve samenleving te bouwen, waar ieder tot zijn recht kan komen. De methode van de actieve geweldloosheid heeft hier haar nut bewezen. De gemeente of stad kan dergelijke projecten van vredesopbouw in conflictgebieden ondersteunen en zo de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ook elders een steuntje in de rug geven.

Geweldloos verzet in Oost-Congo

Partnerorganisaties van Pax Christi Vlaanderen zetten al jaren in op actieve geweldloosheid om onrecht te keren. Zo zet Africa Reconciled in op vorming van jongeren om lokale verzoening te bewerkstelligen en geweldloos verzet aan te moedigen voor het oplossen van problemen van geweld en misbruik. Ook Pax Christi Uvira zet in op een inclusieve samenleving dankzij trajecten voor re-integratie van ex-rebellen. De gewone burgers zijn erg blij met de perspectieven die geopend werden dankzij deze projecten.

Geweldloze aanpak in Oekraïne

Op vraag van lokale groepen in Oekraïne heeft Pax Christi Vlaanderen vorming gegeven over geweldloze manieren van conflicttransformatie. Hiermee zijn verschillende mensen aan de slag gegaan, zowel aan het front in Oost-Oekraïne, als in andere delen van Oekraïne. Ook hier ontvangen wij heel positieve geluiden over de impact van de geweldloze aanpak van problemen en geweld.