**Beleidsplan Brabants Heem 2026-2030 (concept)**

**Inleiding**

Brabants Heem is de koepelorganisatie voor heemkundekringen en lokale erfgoedorganisaties in Noord-Brabant die uitsluitend, evenals ook Brabants Heem, met vrijwilligers werkt. Elke vijf jaar stelt Brabants Heem als overkoepelende organisatie een beleidsplan vast. Daarin zetten we uiteen waar Brabants Heem voor staat, welke beleidslijnen prioriteit hebben en wat we samen voor de komende vijf jaar belangrijk vinden. Jaarlijks wordt dit beleidsplan uitgewerkt in een werkplan, dat samen met de begroting voor dat jaar vastgesteld wordt.

Erfgoed is maatschappelijk relevant, wordt steeds meer gewaardeerd, erfgoed is steeds meer een integraal onderdeel van de belevingswereld van onze Brabants inwoners en bezoekers, erfgoed heeft een lokale en regionale identiteit. De leden van Brabants Heem, onze heemkundekringen, erfgoedverenigingen en historische verenigingen hebben bij de vaststelling van het beleidsplan 2020-2025 drie belangrijke thema’s vastgelegd: het versterken van de heemkundekringen en lokale erfgoedorganisaties, het verbinden van de achterban van Brabants Heem met andere maatschappelijke partijen en tenslotte het verleiden van het publiek om (meer) geïnteresseerd te raken in en betrokken te worden bij lokale geschiedenis en erfgoed, materieel en immaterieel.

In deze nieuwe beleidsnota leggen onze leden, de heemkundekringen en historische- en erfgoedverenigingen in Noord-Brabant, de nieuwe uitdagingen en beleidsprioriteiten voor de periode 2026-2030 vast. Daarvoor blikken we kort terug op de resultaten, die de inspanningen voor de realisering van de voornemens in het beleidsplan 2020-2025 opgeleverd hebben. Voor het vormen van het beleidsplan 2026-2030 hebben we een nieuwe opzet gekozen, die anders is dan in de voorgaande decennia. Die uitdagingen en prioriteiten voor de periode 2026-2030 zijn vooral gebaseerd op de wensen, die onze kringen en verenigingen hiervoor hebben geformuleerd. De kracht van de heemkunde ligt ‘bottom up’, bij onze lokale kringen en verenigingen. Daar gebeurt het, daar worden de activiteiten georganiseerd, daar vinden studies en onderzoeken plaats, daar worden bijdragen geleverd aan gemeentelijke beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie, monumentenzorg, cultuur, lokaal en regionaal immaterieel erfgoed. Daar wordt de lokale en Brabantse geschiedenis uitgedragen. Daarom is de vraag belangrijk hoe de leden Brabants Heem beoordelen, wat ze van Brabants Heem verwachten, welke prioriteiten zij stellen en op welke terreinen ze ondersteuning willen. Tegen die achtergrond heeft de voorbereiding van het beleidsplan 2026-2030 eruit bestaan dat in samenwerking met en met cofinanciering door de provincie Noord-Brabant een onderzoek gedaan is onder onze leden. In opdracht van Brabants Heem heeft het bureau Markteffect de wensen, behoeften en tevredenheid van de aangesloten kringen en verenigingen onderzocht. Als opzet voor het nieuwe beleidsplan 2026-2030 is daarbij geïnventariseerd welke wensen er voor de komende beleidsperiode zijn.

Dat onze lokale kringen en verenigingen zeer betrokken zijn bij Brabants Heem mag wel hieruit blijken dat 70 kringen een mening gegeven hebben. Daarnaast zijn nog gesprekken gevoerd met een aantal kringen en verenigingen, waarin de reacties verder verdiept en geconcretiseerd zijn. Over de uitkomsten van het onderzoek hebben vervolgens brainstormsessies plaats gevonden in de Raad van Aangeslotenen. De conclusies zijn schriftelijk teruggekoppeld aan de kringen en verenigingen en zijn input voor het nieuwe beleidsplan geweest.

Dichter bij huis is het door de provincie Noord-Brabant voor de sectoren cultuur, sport, kunst en erfgoed vastgestelde beleidsplan Levendig Brabant beleid van belang. waarbij versterking van de samenwerking een belangrijk accent krijgt. Dat Brabants Heem door de provincie Noord-Brabant beschouwd wordt als een serieuze samenwerkingspartner blijkt uit dat Brabants Heem, als enige instelling met alleen vrijwilligers, samen met andere Brabantse instellingen betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van Levendig Brabant. In het onderzoek zijn daarom die andere instellingen bevraagd over Brabants Heem en wensen en mogelijkheden voor samenwerking.

Het geheel aan reacties van onze kringen en verenigingen en van de Brabantse instellingen hebben de basis gevormd voor het nieuwe beleidsplan 2026-2030.

**Terugblik: wat hebben we als Brabants Heem gedaan?**

Onder de noemer versterken, verbinden en verleiden zijn in het beleidsplan 2020-2025 verschillende ambities genoemd:

* Support aan heemkundekringen (verdieping, verbreding, digitalisering, lokale samenwerking intensiveren)

Aan de kringen is, soms in samenwerking met partners als Erfgoed Brabant, support geleverd met cursussen en workshops, zoals over besturen, publiciteit, sociale media, cultureel ondernemerschap, auteursrecht, het betrekken van jongeren bij heemkundekringen, digitalisering, immaterieel erfgoed etc. Op de Raad van Aangeslotenen zijn thema’s aan de orde gesteld, die voor de kringen van belang zijn. Op verzoek van kringen zijn verschillende kleinere bijeenkomsten over thema’s gehouden. De coronatijd heeft laten zien dat digitaal overdragen van kennis en het online zetten van informatie en workshops een goed alternatief is voor fysieke bijeenkomsten. In nieuwsbrieven en De Koerier wordt regelmatig geschreven over onderwerpen, die voor heemkundekringen actueel en van belang zijn. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de ondersteuning van en inzet door Brabants Heem gewaardeerd wordt. Ook zijn de kringen tevreden over de communicatie met en door Brabants Heem.

* *Cultureel ondernemerschap van kringen*

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben cultureel ondernemerschap van kringen de afgelopen jaren steeds belangrijker gemaakt. Sommige kringen worden gekoesterd door het lokale bestuur, andere kringen spelen een geringe rol in het lokaal beleid. Tegelijkertijd wordt steeds vaker aangeklopt bij heemkundekringen. Niet alleen inwoners van een dorp of stad, maar ook gemeenten en bedrijven doen steeds vaker een beroep op kennis en collecties van kringen. Cultureel ondernemerschap wordt zo steeds essentiëler. Het onderwerp heeft met een cursus, een workshop en individuele adviezen aandacht gekregen. Geconstateerd mag worden dat behoefte aan kennis van en ervaring met cultureel ondernemerschap groeiende is.

* *Samenwerking met andere organisaties*

In het beleidsplan 2020-2025 is de wens uitgesproken tot nauwere samenwerking met andere (erfgoed)organisaties, te beginnen op lokaal niveau. De Brabantse Erfgoeddag tijdens Open Monumentendag is geïntroduceerd als een goede manier om heemkundekringen te stimuleren lokaal samen te werken en heemkunde te promoten. De praktijk heeft laten zien en het onderzoek heeft uitgewezen dat de heemkundekringen op verschillende manieren lokale samenwerking in praktijk brengen. Ondertussen is de naam Brabantse Erfgoeddag op een aantal plaatsen een begrip geworden. Tijdens de Brabantse Erfgoeddag reikt Brabants Heem jaarlijks stimuleringsprijzen uit voor aansprekende initiatieven. Bovenlokaal is vormgegeven aan de samenwerking door de organisatie van de jaarlijkse themadag Heemkunde Ontmoet, waarvoor de kringen en aan erfgoed gerelateerde organisaties uitgenodigd worden.

* *Vergrijzing, ledenwerving en het betrekken van jongeren*

In het beleidsplan 2020-2025 is het betrekken van jongeren bij heemkunde opgenomen als een belangrijke ambitie. Het onderwerp is voortvarend opgepakt. Enkele heemkundekringen hebben laten zien dat het mogelijk is jongeren te bereiken, lid te maken en actief te laten worden. Met deze ervaringen in de hand hebben jongeren workshops gegeven in de Raad van Aangeslotenen en zijn er artikelen verschenen in De Koerier. In het regio-overleg is het onderwerp aan de orde gesteld. Inmiddels is binnen Brabants Heem een werkgroep jongeren gevormd, die heemkundekringen wil helpen om ideeën te ontwikkelen om jongeren te werven en bij de kring te betrekken

* *Verdieping en verbreding van activiteiten*

De afgelopen jaren hebben de heemkundekringen, ondersteund door Brabants Heem, overeenkomstig het provinciaal beleid de geschiedenis van Brabant uitgedragen en zichtbaar gemaakt via vier verhaallijnen: Bestuurlijk Brabant, Bevochten Brabant, Religieus Brabant en Innovatief Brabant. Heemkundekringen hebben veel kennis over de geschiedenis, volkscultuur en erfgoed van hun plaats. Ze kennen de plekken, bronnen en mensen. Als geen ander kunnen de kringen van Brabants Heem de Verhaallijnen van Brabant uitdiepen, zichtbaar maken en vertellen. Veel heemkundekringen houden lezingen, organiseren tentoonstellingen, schrijven boeken, maken films of podcasts die iets toevoegen aan de verhaallijnen. Waar nodig levert Brabants Heem ondersteuning met het Brabants Heem Fonds, cursussen en de Knippenbergprijs. Verbreding van activiteiten laat zich ook zien door nieuwe activiteiten met en betrokkenheid bij gemeentelijk beleid zoals toerisme en recreatie, de omgevingswet, het immaterieel erfgoed. Het is duidelijk dat hier nieuwe uitdagingen liggen, die, zoals ook het onderzoek aangeeft, om ondersteuning door Brabants Heem vragen.

**Vooruitblik: wat verwachten de kringen van Brabants Heem?**

De resultaten van het onderzoek onder de kringen en verenigingen geven aan dat ze met een waardering van 7,7 dik tevreden zijn over Brabants Heem. Meer dan drie op de vier heemkundekringen vinden dat er voldoende communicatiemogelijkheden met Brabants Heem zijn. Een ruime meerderheid is tevreden over de vormen, waarop Brabants Heem met de leden communiceert. Activiteiten, digitalisering, subsidieaanvragen en juridische kwesties zijn de onderwerpen, waarbij het vaakst om advies of hulp gevraagd is aan Brabants Heem. Als verbeterpunten worden genoemd de zichtbaarheid van Brabants Heem en duidelijkheid over wat Brabants Heem wel of niet voor de kringen kan betekenen. Brabantse partnerorganisaties is gevraagd naar de relatie met Brabants Heem. Ze kennen Brabants Heem, de helft geeft aan er wel eens mee samen te werken en ze staan open voor samenwerking op provinciaal en lokaal niveau. Dit past goed bij de conclusie dat drie op de vier heemkundekringen vinden dat samenwerking tussen sectoren die in Levendig Brabant aangegeven zijn past bij de eigen lokale doelen. Daar is dan wel een verbindende, adviserende, faciliterende en ondersteunende rol voor Brabants Heem bij weggelegd.

* Als het aan de heemkundekringen en historische- en erfgoedvereniging ligt staan zeven thema’s de komende jaren boven aan de agenda voor het nieuwe Beleidsplan:
	+ Digitalisering
	+ Ledenwerving
	+ Vergrijzing
	+ Werving van jongeren
	+ Huisvesting
	+ Fondsenwerving en aanvragen van subsidies
	+ Ondersteuning bij juridische en financiële kwesties
* Een belangrijke uitkomst is dat alle kringen en verenigingen het belang van samenwerking benadrukken. Ze geven aan samen te werken met andere kringen en erfgoedinstellingen, lokale verenigingen en de gemeente. Benoemd wordt dat men samenwerking steeds belangrijker vindt vanwege gemeenschappelijke problemen, waar men tegen aan loopt.
* Belangrijk wordt ook bovenlokale samenwerking genoemd. Soms vindt men dat lastig, zoals met de provincie of met grotere Brabantse organisaties. Samenwerking met andere kringen en het regio-overleg ligt daarentegen een stuk gemakkelijker.
* Hoewel niet alle kringen deelnemen aan het regio-overleg, wordt dit in het algemeen wel gewaardeerd als een forum om elkaar te ontmoeten en kennis over te dragen. Een aanbeveling is om de invulling van het regio-overleg, voor zover dat nog niet gebeurt, bottom up aan te pakken en onderwerpen te agenderen, die binnen de kringen spelen.
* Veel kringen lopen tegen dezelfde problemen aan. Door gezamenlijke bespreking en aanpak kunnen de kringen van elkaar leren. Nieuwe vormen van samenwerking zouden inhoudelijk moeten gaan over evenementen, bewustwording van geschiedenis en digitalisering.
* Bij alle vormen van samenwerking wordt de rol van Brabants Heem als belangrijk gezien. De kringen zien hierbij een verbindende, adviserende, faciliterende en ondersteunende rol voor Brabants Heem weggelegd.

**Actueel: ontwikkelingen waarbij heemkunde betrokken is**

Nu al doen zich nieuwe ontwikkelingen in de erfgoedsector voor, die in de periode 2026-2030 nog versterkt zullen worden. Internationaal, nationaal en lokaal is erfgoed steeds meer een onderdeel van de identiteit geworden. De ontwikkeling van erfgoed is bovendien dynamisch. Documenten, archieven en foto’s worden steeds gemakkelijker raadpleegbaar, waardoor de betrokkenheid bij erfgoed, ook op lokaal niveau, toeneemt. Dit legt een druk op de leden van Brabants Heem, die zich, net zoals trouwens ook andere verenigingen en instellingen buiten de erfgoedsector, onafgebroken geconfronteerd zien met fenomenen als vergrijzing en afname van het aantal vrijwilligers.

Belangrijke brede maatschappelijke ontwikkelingen waarmee Brabants Heem wordt geconfronteerd zijn:

* *De interesse in en betrokkenheid bij erfgoed neemt steeds meer toe*

Lokale overheden zien steeds meer de waarde van erfgoedorganisaties in. Erfgoedorganisaties als heemkundekringen en historische- en erfgoedverenigingen worden veel meer dan vroeger betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de ruimtelijke problematiek, het toerisme, recreatie, de omgevingswet. Lokaal erfgoed, lokale geschiedenis en lokale heemkunde liggen veel mensen na aan het hart. De maatschappelijke gedragenheid neemt toe. Dat biedt uitdagingen en kansen voor lokale erfgoedorganisaties. Ze doen niet alleen onderzoek naar het verleden, maar ze maken het ook toegankelijk voor iedereen. Daarnaast verbindt erfgoed mensen, geeft het gemeenschappen een uniek gezicht en brengt het via erfgoedtoerisme geld in het laatje. Steeds meer heemkundekringen hebben de ambitie uit te groeien tot een vereniging waarin erfgoed zo breed mogelijk wordt opgepakt. Bovendien is heemkunde voor een toenemend aantal mensen een sociale en zinvolle invulling van de vrije tijd.

* *Dynamische ontwikkeling van erfgoed*

 De toenemende belangstelling voor erfgoed leidt tot een dynamiek in het aanbod ervan via internet en sociale media. De tijd van papieren dossiers in dozen, die slechts in de archiefinstellingen geraadpleegd kunnen worden, is voorbij. Onderzoekers kunnen via internet archieven raadplegen, steeds meer archiefinstellingen zijn steeds minder fysiek open voor het publiek omdat ‘scan on demand’ de fysieke raadpleging vervangt. Archiefinstellingen en officiële instanties maken inhaalslagen met het digitaliseren van archieven, het digitaal toegankelijk maken van collecties en de ontwikkeling van interactieve websites om lokale geschiedenis toegankelijk te maken. De liefhebber kan thuis achter de pc, op de laptop, tablet of het mobieltje bij genealogische bronnen, bij notarisarchieven, kadastergegevens, burgerlijke standen en vooral ook bij heel veel sites van onbekenden met dezelfde interesse. Mensen kunnen via sociale media meepraten in actuele erfgoeddiscussies. De toegankelijkheid van bronnen bevordert de betrokkenheid bij streekgeschiedenis en streekcultuur. Al die ontwikkelingen hebben een positief effect op het aantal mensen met interesse in Brabantse, regionale en plaatselijke geschiedenis, heemkunde en erfgoed.

* *Erfgoed is een fundamenteel onderdeel van de identiteit*

De maatschappij van nu kent steeds meer mensen die belang hechten aan de geschiedenis en de volkscultuur van hun eigen regio. De betrokkenheid bij streekgeschiedenis en streektradities geeft hun een eigen identiteit en maakt dat zij zich geworteld voelen in een samenleving. Provincie en gemeenten zien in erfgoedtoerisme een middel om zich te profileren en bezoekers te trekken. Particulieren zetten hun verhalen, foto’s en films van vroeger online.

Er zijn ook ontwikkelingen die leidend zijn voor Brabants Heem en vragen om een actieve opstelling.

* *Erfgoed wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers*

Provinciaal en lokaal wordt het erfgoed gedragen door een groot aantal actieve vrijwilligers. Zij zetten zich niet alleen in voor erfgoed via heemkundekringen. Er zijn nog veel meer organisaties die op een of andere manier de betrokkenheid bij een specifiek stuk erfgoed in hun gemeenschap uitdragen, variërend van immaterieel erfgoed, zoals een bloemencorso, carnaval en specifieke lokale tradities tot behoud en uitdragen van erfgoed als monumenten, wandelpaden, groene zones of specifieke gebruiksvoorwerpen. Een heemkundekring bindt mensen, werkt samen met andere lokale organisaties en ontplooit zelf initiatieven. Juist die bindende kracht betrekt meer mensen bij de geschiedenis en bij het erfgoed en maakt de heemkundekring tot een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.

* *Het Verdrag van Faro en Levendig Brabant stimuleren participatie en*

*samenwerking*

Hier liggen nieuwe uitdagingen voor de heemkundekringen en verenigingen. Het Verdrag van Faro vraagt om anticiperen en participeren, vraagt overheden, erfgoedinstellingen en burgers intensief samen te werken om de waarde van erfgoed voor de samenleving te vergroten en te behouden. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke rol van erfgoed, waarbij inwoners, instellingen en gemeenschappen betrokken worden bij het beschermen en doorgeven van erfgoed. De provinciale beleidsnota Levendig Brabant vraagt om stimulering van samenwerking tussen sectoren, die soms behoorlijk van elkaar verschillen. Met de subsidieregeling Levendig Brabantondersteunt de provincie projecten in de sectoren kunst, cultuur, sport en erfgoed die bijdragen aan een inclusiever cultureel aanbod, nieuwe publieksgroepen willen bereiken en speciale aandacht besteden aan mensen voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is. Daarnaast staat in Levendig Brabant het stimuleren van samenwerking centraal. Daartoe behoort ook samenwerking die niet alleen binnen de eigen sector plaats vindt, maar ook gericht is op partners buiten de eigen sector en drempels wegneemt.

* *Het Verdrag van Faro zorgt voor uitdagingen*

Het door de Nederlandse regering ondersteunde Verdrag van Faro is belangrijk voor het handelen van erfgoedinstellingen, waaronder dus ook heemkundekringen. Het verdrag stelt dat erfgoed een veranderende functie kan hebben voor de samenleving. Niet alleen de historische plek zelf, het voorwerp, de traditie is belangrijk, maar ook de verschillende betekenissen en het gebruik ervan. Erfgoed is daarbij voor de Raad van Europa een bron voor ruimtelijke, sociale, economische en democratische ontwikkelingen.

Er komen steeds meer actoren in het erfgoedveld, zoals organisaties die zich buiten hun kerntaken op erfgoed gaan richten en particuliere initiatieven, die bijdragen aan versterking van de erfgoedsector. Brabants Heem heeft nu contact met alle provinciale stakeholders, waaronder Erfgoed Brabant, de Erfgoed Brabant Academie en de bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Tilburg, die door Brabants Heem is geïnitieerd..Voor de versterking van de positie van Brabants Heem en in het belang van de kringen en verenigingen is versterking en uitbreiding van contacten nodig.

Het Verdrag van Faro legt verder nadruk op anticipatie en participatie in de erfgoedsector. Deze ontwikkelingen in de samenleving maken het voor de heemkundekringen en hun overkoepelende organisatie Brabants Heem noodzakelijk in te spelen op nieuwe behoeften, zoals digitale ontsluiting, uitwisseling van kennis, participeren in de lokale samenleving en inhaken op actualiteit.

* *Brabants Heem heeft een unieke positie in het Brabantse erfgoedveld*

Brabants Heem neemt in Noord-Brabant een unieke positie in wat betreft de beoefening van lokale geschiedenis en heemkunde door vrijwilligers. Zij vervult vanouds een overkoepelende en ondersteunende functie ten opzichte van de aangesloten heemkundekringen, historische- en erfgoedverenigingen. Voorts onderhoudt zij relaties met uiteenlopende instellingen en organisaties die zich in bestuurlijke en/of inhoudelijke zin met erfgoed en aspecten van de regionale en lokale geschiedenis en heemkunde bezighouden. De 130 aangesloten heemkundekringen tellen 35.000 leden en enkele duizenden actieve vrijwilligers die samen aan de basis staan van allerlei activiteiten en die zorgen voor een breed draagvlak bij de Brabanders. Zij vormen een toenemende bindende kracht in de lokale samenlevingen, zij zijn de experts die het erfgoed, de lokale geschiedenis en heemkunde kennen. Brabants Heem is voor de uiteenlopende activiteiten van de bij haar aangesloten verenigingen en stichtingen een vraagbaak, een katalysator, een verbinder en een stimulator. Brabants Heem wil activiteiten initiëren, stimuleren en faciliteren. Brabants Heem wil hun belangen behartigen, is voor hen waar nodig gezicht en stem. Binnen de actuele dynamiek van de erfgoedwereld moet deze unieke positie verder uitgebouwd worden.

**Uitgangspunten beleid 2026-2030: Adviseren, faciliteren, verbinden en ondersteunen**

Het onderzoek naar de behoeften van de kringen en de gesprekken over de uitkomsten ervan geven aan dat in de nieuwe beleidsperiode 2026-2030 Brabants Heem in visie en beleid en de daaruit voortvloeiende werkplannen de nadruk zal leggen op adviseren, faciliteren, verbinden en ondersteunen. Daarnaast zal Brabants Heem, zo nodig en mogelijk in samenwerking met andere partners, voor de kringen fungeren als kennispartner. Brabants Heem zal in de hedendaagse dynamiek van de erfgoedwereld richting de kringen initiatieven nemen en bevorderen dat zij aansluiten bij de actuele ontwikkelingen. Ook wordt bevorderd gebruik te maken van de expertise van andere kringen en (erfgoed)organisaties. Uiteraard blijft bij dit alles overeind dat Brabants Heem als overkoepelende organisatie de belangenbehartiger is van de aangesloten kringen en historische- en erfgoedverenigingen. Deze belangen zullen, zoals de kringen ook aangeven, door Brabants Heem aangekaart en behartigd blijven worden op provinciaal niveau. Deze uitgangspunten laten zich in een aantal beleidslijnen vertalen:

* *Het bevorderen van de kracht van de heemkundekringen.*

Het onderzoek laat zien dat heemkunde kringen het verzamelen en bewaren steeds minder als hun belangrijkste doelstelling zien. Het doel is vooral om belangstelling en interesse te wekken voor de lokale geschiedenis en die van de streek. Lokaal doen ze onderzoek, beheren ze collecties en verzorgen ze publicaties en lezingen. Ze zien hun eigen actuele rol vooral in behoud en promotie van erfgoed, kennisoverdracht en de verbinding leggen met de gemeenschap. De kracht van de heemkundekringen zit erin dat heel veel lokale kennis over een veelheid van onderwerpen bijeen gebracht wordt. Deze kracht is het draagvlak voor heel veel lokale en provinciale erfgoedinitiatieven. Deze kracht moet intact blijven en worden versterkt. Want alleen sterke heemkundekringen zijn een bindende kracht in de lokale samenleving en gesprekspartner voor de gemeente en instellingen als archieven en musea. Het is de taak van en een opdracht aan Brabants Heem de kringen daarbij te ondersteunen.

* *Het benutten van de sterke banden van heemkundekringen in de lokale gemeenschap.*

Sterke, vitale heemkundekringen hebben een sterke band in de lokale gemeenschap. Hoe sterker die band hoe groter de rol in de lokale samenleving. Bijna alle heemkundekringen en historische- en erfgoedverenigingen hebben over het algemeen een aantal basisactiviteiten. Eigentijdse ontwikkelingen vragen om vernieuwende activiteiten. Een sterke heemkundekring kan voor het uitdragen van zijn boodschappen en de plaatselijke geschiedenis niet meer om sociale media heen. Sterke vitale heemkundekringen hebben een vanzelfsprekende rol bij de organisatie van lokale evenementen en pakken hun lokale activiteiten op in nauwe samenwerking met andere lokale verenigingen. De sterke vitale heemkundekring is de specialist in het lokale en/of regionale erfgoed, het identificeren van de streekeigen cultuur, het identificeren van het lokale immateriële erfgoed, de ontwikkeling van lokaal erfgoedtoerisme etc. De kringen zien graag dat Brabants Heem hen ondersteunt bij verschillende obstakels, waar zij tegenaan lopen.

* *Het vergroten van de beschikbaarheid van vrijwilligers*

Voor de vitaliteit van de kringen blijft beschikbaarheid van vrijwilligers van eminent belang. Vergrijzing, afname van het aantal leden en vrijwilligers en het moeilijk of niet ingevuld krijgen van bestuursfuncties zijn problemen waarmee de kringen geconfronteerd worden. Brabants Heem kan die problemen natuurlijk niet oplossen, maar wel helpen door verbindingen te zoeken met ervaringen en best practices van andere kringen en organisaties, het organiseren van cursussen, zoals bijvoorbeeld een cursus besturen en het opzetten van werkgroepen, zoals de werkgroep jongeren, die het bestuur van Brabants Heem en de heemkundekringen kunnen adviseren en assisteren.

* *Versterken van samenwerkende kringen*

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van erfgoed vereisen samenwerking in de erfgoedwereld. De kringen geven in het onderzoek aan lokaal samen te werken met andere partners of daartoe bereid te zijn. Het sluit ook aan bij de ontwikkeling dat steeds meer heemkundekringen zich ontwikkelen tot erfgoedorganisaties en op lokaal en regionaal niveau samenwerking aangaan met andere erfgoedpartners, zoals streekmusea, monumentenorganisaties en organisaties voor immaterieel erfgoed. In het onderzoek vragen kringen daarbij ondersteuning. Brabants Heem wil verbindingen leggen om de kennis en ervaring die bij de verschillende organisaties en vrijwilligers aanwezig is bij elkaar te brengen en uit te wisselen.

* *Bevorderen van maatschappelijk betrokken kringen*

Brabants Heem wil een functie vervullen door de heemkundekringen te stimuleren bij de maatschappelijke ontwikkelingen aan te sluiten. De tijd dat heemkundekringen alleen maar advies gevraagd werd over straatnamen, de gemeentevlag of historisch verantwoorde afbeeldingen is wel definitief voorbij. Tegenwoordig worden vragen gesteld over de impact van de geschiedenis op de lokale natuur en infrastructuur en andersom, over wat daarvan zichtbaar is in de natuur, in de infrastructuur, in de ligging van gebouwen of de loop van rivieren. Steeds vaker ook worden heemkundekringen op lokaal niveau betrokken bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de omgevingswet, het behoud van panden, paden en wegen, het uitdragen van immaterieel erfgoed en het toeristisch en recreatief beleid. Voor Brabants Heem is een rol weggelegd dat de kringen hiervoor van goede handvaten voorzien worden. Dat kan op verschillende manier. Bijvoorbeeld door overdracht van kennis, maar ook door te faciliteren dat gebruik gemaakt wordt van kennis en expertise die bij andere kringen en organisaties aanwezig is.

* *Verbinden van heemkunde en erfgoedtoerisme*

Erfgoed geeft aan de gemeente een gezicht. Dankzij het profileren van erfgoed weten gemeenten bezoekers te trekken. Steeds meer gemeenten nemen erfgoedtoerisme als aandachtspunt op in het erfgoedbeleid. Samen met lokale organisaties en ondernemers worden bijvoorbeeld evenementen georganiseerd, fiets- en wandelroutes uitgezet en musea en monumenten gepromoot. Heemkundekringen zijn hierbij veelgevraagde partners vanwege de kennis die ze met de vrijwilligers in huis hebben. Voor heemkundekringen is dit een kans. Een goed toeristisch product is gebaseerd op een historisch verhaal en op historische herinneringsplekken. Brabants Heem ziet erfgoedtoerisme en – recreatie als een middel om kennis over de geschiedenis van Brabant te delen en te verspreiden. Brabants Heem wil de komende jaren initiatieven stimuleren en ondersteunen om heemkunde verder te verbinden met toerisme en vrijetijdseconomie.

* *Uitbouwen van digitalisering en Sociale Media*

Volgens het onderzoek is digitalisering naast subsidieaanvragen en juridische kwesties een onderwerp waarbij vaak hulp wordt gevraagd van Brabants Heem. Vitale heemkundekringen moeten investeren in digitalisering, zowel in het toegankelijk maken van de eigen collecties en informatie als digitaal gebruik door de leden. Door digitalisering kunnen kringen het publiek meer en beter laten kennismaken met door kringen verzamelde informatie. Kringen krijgen nieuwe mogelijkheden om met het publiek te communiceren. Door gebruik te maken van digitale toepassingen kunnen jongeren met belangstelling voor erfgoed gemakkelijker worden bereikt. Brabants Heem vindt het in haar beleid van groot belang nieuwe kansen te pakken en met de samenwerkingspartners heemkundekringen en verenigingen daarin te begeleiden en professioneel te ondersteunen. De afgelopen periode heeft Brabants Heem al geïnvesteerd in het overdragen van kennis van sociale media. Onder andere met hulp van Erfgoed Brabant. Ondersteuning bij digitalisering en gebruik van sociale media blijven ook in de nieuwe beleidsperiode hard nodig.

* *Handelen in de geest van het Verdrag van Faro*

In het Beleidsplan 2020-2025 was de tendens al zichtbaar om cultureel erfgoed te zien als belangrijk middel voor sociale cohesie en lokale identiteit. Mede dankzij het Verdrag van Faro heeft deze trend zich voortgezet. Materieel en immaterieel erfgoed geeft een gemeente lokaal een uniek gezicht, verbindt mensen en is goed voor sectoren als toerisme en economie. Het Verdrag van Faro vormt hierbij voor heemkundekringen en historische- en erfgoedverenigingen een nieuwe uitdaging. Het accent van erfgoed en erfgoedzorg wordt gelegd bij de relatie tussen erfgoed met de mens en samenleving. Dit veranderende perspectief heeft veel consequenties voor de wijze waarop we omgaan met erfgoed. Ook voor de heemkundekringen en lokale erfgoedorganisaties heeft het Verdrag van Faro gevolgen. Het gaat niet meer om erfgoed op zich, maar om de betekenis en het gebruik ervan. Begrippen die de komende tijd de werkwijze van erfgoedorganisaties zullen beïnvloeden zijn: anticiperen, inclusie, co-creatie, meerstemmigheid, burgerparticipatie en burgerexpertise. De omgevingswet en gemeentelijke omgevingsplannen vragen om een open blik waarbij bewoners, gemeenten en erfgoedorganisaties samen de omgeving opbouwen en betekenis geven. Hierbij ligt nadrukkelijk een belangrijke rol voor de erfgoedorganisaties, bijvoorbeeld door bij ruimtelijke plannen vroegtijdig de aandacht op erfgoed te vestigen. Het is aan Brabants Heem om mede in samenwerking met verwante organisaties in de nieuwe beleidsperiode de inhoud van het Verdrag van Faro uit te dragen, de kennis ervan en de ervaring hiermee van kringen en erfgoedverenigingen te versterken.

* Samenwerken met Levendig Brabant

Het is de ambitie van de provincie Noord-Brabant om een gezonde en aantrekkelijke omgeving te creëren, waarin voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft. Cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd worden in dit beleid verbonden met maatschappelijke opgaven, als ruimte, klimaat en gezondheid. Zowel het Verdrag van Faro als de provinciale beleidsnota Levendig Brabant nodigen uit tot samenwerking. Uit het onderzoek komt naar voren dat heemkundekringen de samenwerking zoals die in Levendig Brabant aangegeven wordt, vinden passen bij hun eigen doelen. Vaak wordt op lokaal niveau zelfs al samengewerkt met andere (erfgoed)organisaties. Uit het onderzoek blijkt de bereidheid van de kringen om samenwerking uit te bouwen. Tegelijkertijd vinden heemkundekringen het soms lastig samenwerking aan te gaan die breder is dan de eigen sector en de directe omgeving. Daarin kan Brabants Heem een goede rol spelen. Verdere inhoudelijke bekendheid van Levendig Brabant is nodig voor het pakken van kansen, die samenwerking biedt. Brabants Heem kan de kringen en de erfgoedpartners aanmoedigen samen te werken, helpen bij het leggen van contacten en het zoeken naar middelen. Daarvoor is ook nodig dat Brabants Heem op provinciaal niveau investeert in en deel uitmaakt van het netwerk van de professionele partners, waarmee ze bij Levendig Brabant aan tafel zit. Dit netwerk kan behulpzaam zijn bij de lokale samenwerking met heemkundekringen.

* *Bevorderen van Cultureel Ondernemerschap*

In het verlengde van het Verdrag van Faro en van Levendig Brabant ligt het cultureel ondernemerschap als een vorm van nieuw denken voor heemkundekringen en historische- en erfgoedorganisaties. Brabants Heem wil net als in de vorige beleidsperiode onverminderd de versterking van cultureel ondernemerschap van de kringen stimuleren. Er valt hierin voor de kringen nog een wereld te winnen. Tegenover het leveren van kennis en documentatie aan derden mag best een financiële prestatie staan. Toch zeker als de kennis en expertise van heemkundekringen ingezet wordt voor de belangen van derden, zoals projecten van ondernemers of het schrijven van een beleidsnota door of namens de gemeente. Erfgoedorganisaties mogen, moeten ook profijt hebben van hun inzet en het leveren van kennis en expertise. Bovendien vragen meer activiteiten van kringen meer financiële slagkracht. Dat kan goed gekoppeld worden aan cultureel ondernemerschap. Brabants Heem wil en kan daarbij behulpzaam zijn.

* *Uitbouwen van het Regio-overleg*

De kracht van de heemkunde in Brabant en daarmee ook van Brabants Heem ligt in het functioneren en de activiteiten van de heemkundekringen. Het regio-overleg waarin heemkundekringen elkaar ontmoeten is belangrijk voor Brabants Heem. In het regio-overleg worden wensen en problemen bij kringen en actuele ontwikkelingen naar voren gebracht. Vaak lopen kringen tegen dezelfde problemen aan. Door deze samen op en aan te pakken kunnen de kringen naar oplossingen zoeken en van en met elkaar leren. Het regio-overleg wordt benut om kennis uit te wisselen en over te dragen. Uit de resultaten van het onderzoek en de daarover gevoerde discussie blijkt dat kringen graag zien dat best practices aan de orde komen en praktische handvatten aangereikt worden. Het onderzoek laat zien dat relevantie van thema’s voor de heemkundekringen de waarde bepaalt voor deelname aan het regio-overleg. De kringen hebben in het onderzoek aangegeven samenwerking te zoeken bij het organiseren van lokale evenementen en de inhoud daarvan, bij digitalisering en bewustwording van de geschiedenis. In het onderzoek worden tevens diverse thema’s gesuggereerd die in aanmerking komen voor intensivering van samenwerking, zoals bijvoorbeeld toeristische activiteiten, muziekevenementen, archeologie, lezingen, educatie en bescherming van waardevolle landschappen en evenementen. In de nieuwe beleidsperiode worden in de regio’s gesprekken gevoerd over opzet en inhoud van het regio-overleg.

* *Vergroten van zichtbaarheid en communicatie*

Goede communicatie en zichtbaarheid voor de buitenwereld is van groot belang voor heemkundekringen en erfgoedverenigingen. Tot de taken van de kringen en daarmee ook van Brabants Heem behoort het communiceren over en zichtbaar maken van het lokale, regionale en Brabantse erfgoed en de geschiedenis ervan. Heemkundekringen dragen lokaal het erfgoed uit door bijvoorbeeld het organiseren van en stimuleren tot deelname aan ontmoetingen, cursussen, studiebijeenkomsten en workshops, het opzetten van websites en exposities, het uitgeven van tijdschriften en boeken, het geven van lezingen. Als koepelorganisatie zal Brabants Heem stimuleren dat heemkundekringen daartoe in staat zijn. Via het Brabants Heemfonds worden vernieuwende wijzen van het uitdragen van de geschiedenis, de kennis en de expertise van de kring gestimuleerd. Bij het communiceren is het van groot belang dit op zo’n manier te doen dat belangstelling aangewakkerd wordt bij jongeren en de doelgroep tot 50 jaar. Doel ervan is dat ze bij het aanwakkeren van de interesse de weg naar de heemkundekring weten te vinden. In de praktijk blijkt een cursus lokale geschiedenis bijvoorbeeld een effectief middel om mensen van alle leeftijden te boeien voor lokale geschiedenis en cultuur. De communicatie van Brabants Heem naar de kringen en naar belangstellenden wordt positief gewaardeerd. Informatieverstrekking via de website, de Koerier en de nieuwsbrieven wordt gecontinueerd. De website is vernieuwd en moet uitgroeien tot een platform van lokale erfgoed beoefening. Ondertussen groeit het communiceren via sociale media, facebook en blogs en vlogs. Het onderzoek wijst uit dat de kringen zich daarvan bewust zijn en ondersteuning nodig hebben.

* Zichtbaarheid in activiteiten

Brabants Heem maakt zichzelf en zijn kringen zichtbaar via activiteiten. Soms zijn activiteiten als bijvoorbeeld de Brabants Heemdagen achterhaald of vragen ze om een andere en meer bij de huidige sfeer passende opzet. Een nieuwe opzet van de Knippenbergprijs, genoemd naar de priester-heemkundige Willy Knippenberg, moet meer dan in het verleden accentueren dat de prijs een activiteit van Brabants Heem is en door Brabants Heem uitgereikt wordt. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt voor een in het oog springende activiteit, die aansluit bij het voor dat jaar gekozen thema. De komende jaren zal de Knippenbergprijs nog meer ingezet worden om het erfgoedveld te sturen en te stimuleren om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen. Het jaar dat de Knippenbergprijs niet wordt uitgereikt wordt gebruikt om het thema wijd uit te zetten onder heemkundekringen en lokale erfgoedorganisaties. Op deze manier kan Brabants Heem op een leuke manier kringen stimuleren om aan te sluiten bij actuele en/of maatschappelijke ontwikkelingen. Onder de naam ‘Heemkunde ontmoet …’ organiseert Brabants Heem jaarlijks een bijeenkomst over een actueel thema waarin (erfgoed)organisaties uit diverse disciplines elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. Hiermee brengt Brabants Heem de aangesloten kringen en erfgoedverenigingen met elkaar en met andere organisaties in contact. Ook in de komende beleidsperiode worden zulke bijeenkomst georganiseerd, waarin kringen, erfgoedverenigingen en verwante organisaties elkaar ontmoeten. wordt door Brabants Heem gestimuleerd.

**Tenslotte**

Adviseren, faciliteren, verbinden en ondersteunen zijn de leidende thema’s in het beleidsplan van Brabants Heem voor de periode 2026-2030. Thema’s, waarop Brabants Heem zijn rol als overkoepelende organisatie van 130 heemkundekringen en historische- en erfgoedverenigingen in Noord-Brabant waar wil maken. Samenvattend willen we dat doen op een aantal actuele onderwerpen. Dat zijn onderwerpen, die aansluiten bij de wensen, die in het onderzoek naar voren gekomen zijn en onderwerpen die actueel worden of geworden zijn door ontwikkelingen in de samenleving:

* Samenwerking op lokaal, regionaal en provinciaal niveau met andere (erfgoed)organisaties
* Digitalisering en sociale media, facebook, blogs, vlogs
* Beschikbaarheid van vrijwilligers, ledenwerving en betrekken van jongeren
* Lokaal en provinciaal investeren in relaties met organisaties, waarbij in Levendig Brabant samengewerkt wordt
* Anticiperen en participeren in aansluiting op het Verdrag van Faro
* Cultureel Ondernemerschap
* Aansluiten van kringen bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals ruimtelijk beleid, erfgoedtoerisme, recreatie, monumentenbeleid, infrastructuur
* Opzet en inhoud van het regio-overleg
* Zichtbaarheid en communicatie van activiteiten en van kringen, verenigingen en Brabants Heem

De ene heemkundekring of erfgoedvereniging is de andere niet. Ze verschillen in ledental, aantal vrijwilligers en daarmee ook in vitaliteit sterk van elkaar. Brabants Heem is zich bewust dat support en ondersteuning daaraan aangepast zal moeten worden, dat prioriteiten gesteld moeten worden, dat keuzes gemaakt moeten worden. Dat geldt zowel voor thema’s, die jaarlijks van belang zijn als in de manieren waarop heemkundekringen en historische- en erfgoedverenigingen door Brabants Heem ondersteund kunnen worden. Brabants Heem streeft effectieve middelen en nieuwe werkvormen na, die passen bij de huidige tijdgeest. Coronatijd heeft bijvoorbeeld laten zien dat digitale ondersteuning of een digitale workshop inhoudelijk heel effectief kan zijn. Effectieve middelen en nieuwe werkvormen vormen tegelijkertijd ook weer een beperking. Sowieso zullen wensen en ambities aangepast moeten worden aan de financiële mogelijkheden. Jaarlijks ontvangt Brabants Heem financiële middelen van de provincie Noord-Brabant om haar rol te kunnen realiseren. Naast de bijdragen van de leden, donaties en soms andere bronnen is het jaarbudget zeer beperkt. Meer dan in het verleden is het streven van Brabants Heem om deze beperkte middelen in te zetten om onze plannen te realiseren en via cofinanciering en een aanjagende rol onze leden te ondersteunen bij het realiseren van projecten, gericht op samenwerking in de lijn van het provinciaal beleidsplan Levendig Brabant. Voor de uitvoering van het Beleidsplan 2026-2030 is de provinciale ondersteuning noodzakelijk om de lokale geschiedenis en de geschiedenis van Brabant uit te dragen, om te stimuleren dat er samengewerkt, om te laten zien dat kringen buiten de erfgoedsector partners voor samenwerking vinden, om samen invulling te geven aan maatschappelijke vraagstukken. De kracht van de heemkundekring staat of valt met de inzet van vrijwilligers, die een grote mate van betrokkenheid hebben bij de lokale geschiedenis of die van de streek. Lokaal doen ze onderzoek, beheren ze collecties en verzorgen ze publicaties en lezingen. Effectieve middelen en nieuwe werkvormen zullen beperkt worden wanneer we er samen niet in slagen meer ‘jongeren’ te betrekken bij de heemkunde. Tegelijkertijd zal het een uitdaging zijn ook heemkundekringen toe te laten groeien naar een afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Ook zij, die van ‘elders’ komen hebben een verhaal te vertellen, hebben een stukje geschiedenis meegenomen dat mede bepalend is voor ‘ons heem’.

Tenslotte geldt dat dit beleidsplan ambitieus is en jaarlijks uitgewerkt moet worden in een werkplan, waarin we met elkaar de prioriteiten stellen voor een nieuw jaar. In de ronde tafelgesprekken naar aanleiding van de presentaties van de conclusies van het onderzoek in de Raad van Aangeslotenen zijn aanbevelingen gedaan en is concreet op een aantal conclusies ingegaan. Voor zover de opmerkingen betrekking hadden op het te voeren beleid zijn die verwerkt in het beleidsprogramma. Een aantal concrete opmerkingen zal later terugkomen. Ze kunnen betrokken worden bij de werkplannen of geagendeerd worden op regiobijeenkomsten. En als een dubbele tenslotte: onvermijdelijk zullen onder invloed van beschikbare capaciteit en financiële mogelijkheden keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld moeten worden. Het is en blijft belangrijk dat met elkaar te doen!