# Publiek-Civiel Samenwerken

Workshop: Publiek-civiel samenwerken  
Door: Rosa Lucassen (Burosa) en Stefan van Tongeren (Energie Samen Rivierenland)

Inleiding

De workshop Publiek-civiel samenwerken stond in het teken van het versterken van samenwerking tussen overheid en bewonersinitiatieven. Centraal stond de vraag hoe ambtenaren, wijkregisseurs en andere professionals handelingsruimte kunnen creëren binnen bestaande systemen.

“Het gaat niet alleen over wat we doen, maar ook over: wat heb ík te doen in mijn rol?”

De workshop was praktisch, reflectief en gericht op doen. Niet het benoemen van problemen stond centraal, maar het vinden van manieren om ondanks belemmeringen toch stappen te zetten.

Doel van de workshop

De workshop had als doel dat deelnemers:

concrete handvatten en tools krijgen om met publiek-civiele samenwerking aan de slag te gaan

ervaringen en voorbeelden uitwisselen

zicht krijgen op hun eigen invloed en verantwoordelijkheid

“Juist dat collectieve: mensen kunnen enorm steun krijgen van anderen.”

Opbouw van de workshop

De workshop was opgebouwd langs drie perspectieven: IK – HET – WIJ.

1. IK – de professional in samenwerking

In het eerste deel lag de nadruk op reflectie op de eigen rol. Deelnemers wisselden ervaringen uit over samenwerkingen die energie gaven en onderzochten wat daarin voor hen doorslaggevend was.

“Ambtenaren zijn vaak twee-benig: intern én extern tegelijk.”

Deelnemers benoemden onder andere het belang van vertrouwen, ruimte krijgen, duidelijkheid over rollen en het durven loslaten van controle.

“Zo werkt het bij mij: door samen te praten ontstaat het pas echt.”

Ook werd stilgestaan bij persoonlijke kwaliteiten die samenwerking versterken, zoals lef, nieuwsgierigheid en het vermogen om te luisteren.

2. HET – publiek-civiel samenwerken

In het tweede deel werd ingezoomd op het thema publiek-civiele samenwerking zelf. Aan de hand van modellen en praktijkvoorbeelden werd onderzocht hoe samenwerking tussen overheid en bewonersinitiatieven vorm krijgt.

“Publiek-privaat is enorm ontwikkeld, publiek-civiel is verwaarloosd.”

De gebruikte modellen fungeerden nadrukkelijk als gespreksinstrument, niet als doel op zich.

“Een model moet het gesprek helpen, niet zelf aandacht vragen.”

Deelnemers analyseerden voorbeelden met behulp van een eenvoudig ‘huis-model’, waarin onder andere governance, juridische kaders, samenwerking en financiering aan bod kwamen.

“Er kan heel weinig geregeld zijn, en tóch kan het goed lopen.”

3. WIJ – wat is nodig om verder te komen

In het derde deel werd gezamenlijk onderzocht wat er nodig is om publiek-civiele samenwerking in Gelderland verder te brengen. Belemmeringen werden expliciet benoemd, maar altijd gekoppeld aan de vraag waar deelnemers zelf invloed hebben.

“Er zijn altijd honderd redenen om niks te doen, en één of twee om wel iets te gaan doen.”

Veelgenoemde knelpunten waren onder andere bestuurlijk lef, ruimte binnen juridische en inkoopkaders en duidelijke vormen van gezamenlijke governance.

“Wat ontbreekt? Soms gewoon een wethouder met lef.”  
“En een inkoopafdeling die meer kent dan één smaak.”

Tegelijkertijd werd benadrukt dat stilstand vaak ontstaat door verantwoordelijkheid buiten zichzelf te leggen.

“Dan leg je de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Dat gebeurt heel snel.”

Resultaten en opbrengst

Aan het einde van de workshop hadden deelnemers:

een gedeeld begrippenkader voor publiek-civiele samenwerking

inzicht in hun eigen rol en invloed

concrete aandachtspunten om mee verder te gaan in hun eigen organisatie

“Waarom je in stilstand kan blijven, dát is niet waar deze workshop over moet gaan.”

Voor de organisatie De Gelderse Kracht leverde de workshop waardevolle input op voor vervolgactiviteiten, zoals leerkringen, ondersteuningstrajecten en het ophalen van praktijkvoorbeelden.

“Hier zit zoveel energie bij mensen om hier echt iets mee te gaan doen.”

Afsluiting

De workshop werd ervaren als energiek, concreet en verbindend. De combinatie van reflectie, praktijkvoorbeelden en gezamenlijke analyse zorgde voor herkenning én beweging.

“Het is nu echt een workshop geworden.”  
“We moeten dit samen doen – zo ontstaan de goede dingen.”