VVSG Lerend netwerk – Ruimte voor voedsel

Inhoud

[1 Introductie 1](#_Toc84340399)

[2 Opzet 2](#_Toc84340400)

[3 Presentaties 2](#_Toc84340401)

[3.1 Annelies Beyens: De Landgenoten 2](#_Toc84340402)

[3.2 Sally Liermans: Atelier Romain 3](#_Toc84340403)

[3.3 Lotte Celis: de kansen voor lokale besturen in een Voedsel+Land+Schap 4](#_Toc84340404)

[4 Varia 5](#_Toc84340405)

# Introductie

Op 01 oktober 2021 hebben we ingezoomd op ruimte voor voedsel en meerbepaald:

* Voedselomgeving, wat is dat ? En hoe kan een lokaal bestuur hier mee aan de slag ? – Atelier Romain
* Reflectie rond aanbevelingen ivm de inzet van publieke gronden – De Landgenoten
* Voedsellandschap, de kansen voor lokale besturen in een Voedsel+Land+Schap  – VLM

# Opzet

De sessie duurt twee uur. Elke van de drie organisaties heeft 15 minuten de tijd gekregen om hun thema te brengen. De rest van de tijd is besteedt aan vragen van de deelnemers. Het lerend netwerk werd opgenomen, je kan de opnames via [deze link](https://youtu.be/RwdooRG9vbM) herbekijken.

# Presentaties

## Annelies Beyens: De Landgenoten

* Thema: Beleidsaanbevelingen voor een betere toegang tot grond voor agro-ecologische boeren
* Raakvlakken met verschillende beleidsdomeinen
* Het vrijwaren van voldoende areaal als landbouwgrond
* Oneigenlijk gebruik aanpakken
* Pachtwet hervormen
* Verkoop van grond reguleren
* Het gebruik van landbouwgrond naar meer agroecologische

praktijken bewegen.

* Publieke gronden als hefboom voor een betere toegang tot grond voor agro-ecologische boer·inn·en
* Zes aanbevelingen (kunnen informeel worden afgetoetst binnen de lokale besturen)
* Maak het in kaart brengen van publieke gronden en het

gebruik ervan, van alle publieke entiteiten (gemeenten,

OCMW’s, kerkfabrieken, federale, Vlaamse en

provinciale instellingen), verplicht en maak deze

databank publiek toegankelijk.

* + In West-Vlaanderen zou er reeds een overzicht gemaakt zijn voor sommige regio’s en gemeenten
	+ Natuurpunt zou hier ook gebruik van kunnen maken
	+ Ook voor andere diensten binnen de lokale besturen kan dit handig zijn. Ik weet uit ervaring dat het ook binnen de eigen organisatie vaak moeilijk is om zicht te krijgen op welke locaties/gronden er zijn en eventueel beschikbaar zijn om bv een geboortebos aan te leggen of extra volkstuinen aan te leggen.
	+ Rup – voorkooprecht. Boeren hebben zelf geen voorkooprecht. Organisaties die statutair hebben vastgelegd wat ze met die gronden gaan doen, met publieke functie/maatschappelijke doelstelling
		- Naar analogie met Safer in Frankrijk
		- Studie beschikbaar bij DLG omtrent werking Safer
	+ Doelgroep goed scherpstellen
	+ Atelier Romain werkt samen met Aalst rond landbouwbeleidsplan
	+ Databanken initiatieven ontbreken nog (voorbeelden die er zijn)
* Stel een moratorium in op de verkoop van publieke gronden

en hoeves op alle niveaus in afwachting van een duidelijke

agro-ecologische en transversale voedselstrategie met

inbegrip van een beleid voor agrarisch vastgoed.

* + Agro-ecologische een stap te ver misschien. Iets breder zien.
* Zet publieke gronden in voor het realiseren van een agroecologische

en transversale voedselstrategie en doe dit in

samenspraak met boer.inn.en en burgers.

* Analyseer op bovenlokaal niveau hoe publieke gronden die

ver buiten de territoriale scope van een eigen lokale

voedselstrategie liggen, ingezet kunnen worden ten behoeve

van die van een ander (lokaal) bestuur. De Vlaamse overheid

stimuleert lokale overheden om hun publieke gronden uit te

wisselen of samenwerkingen op te zetten.

* De richtlijnen van de Vlaamse overheid omtrent het vervreemden

van onroerend goed moeten worden bijgesteld, moest verkopen

toch wenselijk zijn.

* Wijzig de deputatiebesluiten m.b.t. de voorkeursnormen bij

het verpachten van publieke grond door lokale besturen.

Maak het mogelijk om bij het verpachten van publieke

gronden voorrang te geven aan (startende) agro-ecologische

boer.inn.en, ook indien ze deeltijds of in bijberoep boeren.

## Sally Liermans: Atelier Romain

* Thema: Voedselomgeving, wat is dat ? En hoe kan een lokaal bestuur hier mee aan de slag ?
* Stedenbouwkundige bril, focus op de ruimtelijke weerslag, de publieke ruimte
* Milieuverantwoord en gezond (hangt goed samen)
* Output studie: ruimtelijke interventies en aanbevelingen om gezonde en milieuverantwoorde voedselomgevingen vorm te geven
* Tweede focus: mensen in kwetsbare omgevingen (gezondheidskloof, voedselongelijkheid). Niet enkel socio-economisch, jongeren alleen naar school, alleenstaande ouders, ouderen
* Derde focus op lokaal niveau, buurt en wijkniveau (sciensano doet op Vlaams niveau
* Data onderzoek
	+ Ruimtelijke data, socio-economische data
	+ Voedselwoestijnen (1 km van supermarkt), voedselmoeras (overwegende ongezond en niet duurzaam voedsel), voedseloase (veel voedsel aanwezig evenwicht gezond en ongezond), …
	+ Laden, picking, rijden met de vrachtwagens, ontvangen voeding
* Terreinbezoek werkelijke voedselomgeving
* Bevraging gebruikers en sleutelfiguren
* Werkelijke voedselomgeving in beeld
* Voor Sint-Truiden obv de data 3 ambities
* Ruimtelijke interventies – werksessies met sleutelfiguren
	+ Geslaagd of niet, wat kan beter
	+ Selectie ruimtelijke interventies vanuit bepaalde wijk vanuit bepaalde noden
	+ Interventies betrekking aanbod verhogen, nudging, inrichten publiek domein, …
	+ Zestal interventies uitgekozen met Sint -Truiden + fiches rond die 6 interventies (omkadering, oplossingen, aandachtspunten, geslaagde buitenlandse inspiraties, ..)
* Maandag 25 oktober Toelichting onderzoek?

## Lotte Celis: de kansen voor lokale besturen in een Voedsel+Land+Schap

* Stedelijke landbouwparken zijn multifunctioneel, hebben tot doel open ruimte te beschermen door middel van een productieve invulling en innovatieve vormen van samenwerking tussen landbouwers onderling, en tussen landbouwers en stedelingen. Landbouw is de belangrijkste beheerder, die wordt versterkt door ecologische, educatieve, sociale, recreatieve en andere functies die het gebied betekenis geven aan stedelijke en lokale actoren. Activiteiten en functies in een landbouwpark staan in nauwe relatie met stedelijke structuren en actoren.
* Verschillende mogelijkheden en types van voedsellandschappen. Ook een levend gegeven, kan bijgestuurd naargelang de behoeften, kansen, … Afhankelijk van de lokale context. Geen strikte definitie voedsellandschap
	+ Soms meer recreatie of meer park of meer landbouw
* Voedsellandschap – land-entuinbouw veerkrachtiger. Kansen voor lokale economie – vermarkting richting korte keten, lokale afzet, opzetten foodhub, distributieplatformen, multifunctioneel gebruik open ruimte. Meerwaarde economisch, sociaal en ecologisch vlak
* Doelstellingen Voedsellandschappen
	+ Voedsellandschappen versterken het agrarisch potentieel door een multifunctioneel programma, gebaseerd op lokale maatschappelijke en ecologische meerwaarden;
	+ Voedsellandschappen laten een diversiteit aan landbouwtypes en -teelten toe;
	+ Voedsellandschappen vrijwaren de open ruimte met een meervoudige ruimtevraag;
	+ Het programma is gebiedsgericht en resulteert in een ruimtelijk project met zorg voor landschapsontwikkeling
	+ Het initiatief voor een voedsellandschap vertrekt vanuit een
		- samenwerking tussen landbouwers onderling en tussen
		- landbouwers, het lokaal beleid en een maatschappelijk draagvlak .
	+ Voedsellandschappen creëren netwerken en verankeren zich in
		- structurele engagementen
* Inspiratieboek Voedsellandschap
	+ Inspiraties
	+ Tips en opdrachten
	+ Randvoorwaarden
	+ Stappenplan
* Mogelijke financiering via de oproepen voor plattelandsprojecten –meer info bij plattelandscoördinatoren van de verschillende provincies
* Tuinen van Stene (Oostende), nu ook samenwerkingen andere boeren uit Oostende of de buurgemeenten (plaatsen dieren, melkvee, …). In het begin boeren niet zo enthousiast, nu ontstaan er nog nieuwe samenwerkingen.
* Zijn er nog mensen die goede voorbeelden hebben van stadsboerderijen en CSA tuinen. We gaan binnenkort een nieuwe concessie uitschrijven en ik ben op zoek naar inspiratie ? De Landgenoten hebben daar een overzicht van via annelies@delandgenoten.be
	+ Voorbeeld Leuven
		- In kaart gebracht van de pachtvrije landbouwgronden van OCMW en de stad. 10 percelen over heel Leuven , tot oppervlakte 9 HA. Indieners waren klassieke landbouwers die willen experimenteren met andere teelten, CSA’s, Buurtprojecten (ook scholen).
		- Fruit, fijne groenten en kruiden geteeld worden voor de plaatselijke horeca, een initiatief van een Leuvense kok
		- Soja, lupinen en voedererwten als feed
		- eiwitrijke granen telen voor het bakken van een toekomstig nieuw streekproduct
		- teelt van erwten, linzen en kikkererwten
		- zelfoogsttuin
		- …

# Varia

De nieuwe oproep voor volkstuinen, samentuinen, warme tuinen, zorgtuinen, schooltuinen, buurtmoestuinen, eetbare buurten en voedselbossen kunnen ingediend worden. De oproep werd vandaag gelanceerd en staat open tot en met 16/11/2021 om 16u. [Het persbericht](https://pers.vlm.be/minister-demir-maakt-249000-euro-vrij-voor-nieuwe-oproep-volkstuinen) en [meer informatie](https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/plattelandssubsidies/volkstuinen/Paginas/default.aspx).