## **Verslag sessie 3: ‘Hoe ruimte delen’? Formaat**

-plaatsbezoeken als voorbereiding bij het schrijven van een nieuw beleidsplan  
-informatie en data verzamelen over het gebruik van infrastructuur voor en door open jeugdwerk  
-belangrijke vaststelling: situatie is meestal zeer contextgebonden  
-maar toch: een poging om het delen van ruimte ‘samen te vatten’ in vier ideaaltypes of modellen

**Model 1: ruimte ter beschikking stellen**  
-doet wat het zegt, ene organisatie stelt andere organisatie ruimte ter beschikking – bijvoorbeeld voor de organisatie van een fuif, helpen elkaar wanneer dit nodig is  
-inzicht in de verschillende noden van de verschillende aanwezige organisaties helpt

**Model 2: living apart together**  
-site waar elke organisatie een eigen plek/ruimte heeft en dat kan gebruiken zoals ze zelf wenst  
-het voordeel zit hier vooral in het delen van het bouwproject, de aanleg van nutsvoorzieningen  
-tip: deel een (elektronische) agenda waarin je elkaar op de hoogte houdt van de geplande activiteiten  
-een convenant helpt als kader goede om afspraken te maken / te verkiezen boven andere types zoals huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst -> je kan per organisatie een overeenkomst maken of één samen en dan gaat dit via een beheersvereniging (en denk dan na over welke mensen hierin zitten)  
-als (gemeentelijke) beheerder zal je hier moeten investeren in samenwerking, anders haal je weinig voordeel uit deze gedeelde site

**Model 3: samenhuizen**  
-delen van de plek is wat meer uitgewerkt, denk aan situatie bij cohousing  
-hier is een beroepskracht nodig

**Model 4: platformwerking**  
-één van de organisaties die op een gedeelde site zit, heeft de hoofdverantwoordelijkheid voor het beheer van de site  
-beroepskracht nodig -> hierover afspreken: samen betalen, of inbreng van de gemeente, of combinatie, of …  
-voldoende relevant blijven, vernieuwing toelaten, kan uitdaging zijn  
-voorbeelden: Plek (Gent), Minus One (Gent), De Serre (Hasselt)

**Algemene aandachtspunten:**  
-badges, sleutels = toegangssystemen zijn op alle plekken die Formaat bezocht, een uitdaging  
-niet alles wat interessant is / een plek doet leven, is betalend: vertrekken vanuit de vraag ‘wat kunnen wij voor elkaar doen of voor elkaar betekenen’ zorgt er bijvoorbeeld voor dat jongeren een doka kunnen bouwen in ruil voor het geven van enkele workshops fotografie

**Praktijkvoorbeeld 1: Minus One, Gent (Brecht, programmator)**  
-gebouwd als ondergrondse fuifzaal in combinatie met lokalen voor jeugdwerk uit de buurt, doel was om zoveel mogelijk jongerenorganisaties samen te brengen  
-vooraf ging men enkel te rade bij het klassieke jeugdwerk (chiro en scouts), maar zijn geen specialist in fuifzalen (licht, geluid, …) + er doken al snel praktische problemen op: jeugdwerk deelt het sanitair met dat van de fuifzaal, botst als niet alles gepoetst raakt nadat fuif tot 6u ’s morgens duurde en de scouts enkele uren later een bijeenkomst heeft  
-niet evident om vanuit Minus One een beroep te kunnen doen op de lokalen die het jeugdwerk gebruikt -> zij zijn het minder gewoon om de plek die zij als de hunne zien, te delen of over te laten aan andere organisaties/ jongeren op de momenten dat ze er niet zijn (zeker tijdens de week staan deze lokalen leeg)  
-Minus One heeft als hoofddoelgroep los jeugdwerk, losse jongerencollectieven, niet erkend of officiële vereniging  
-publiek dat er fuiven organiseert / fuift, verschilt van de bevolking uit de wijk (bijvoorbeeld studenten – afkomstig uit heel Vlaanderen)  
-feesten/fuiven evolueert: voor coronapandemie meer aanvragen voor feesten tot 400 personen, nu evolutie richting kleinere evenementen, intiemere ruimtes, 150 à 200 personen ->grote fuifzaal die je kan verkleinen, is dus interessante optie  
-nu ook erkend als jeugdwelzijnswerk

LINK: <https://www.minus-one.be/>

**Praktijkvoorbeeld 2: plek, Gent**  
-kelder onder de jeugddienst van de stad Gent, ooit jeugdhuis nu open plek voor jongeren  
-vaak zie je dat elke plek beheerd wordt door een vzw, die heeft touwtjes in handen – wie iets wilde organiseren zonder vzw te zijn of zonder zelf een locatie te hebben, zat vast -> plek wil dit mogelijk maken  
-jaarlijkse open call leidt tot jaarprogramma  
-eenvoud centraal: gebruik kost geen geld, dus je bent niet verplicht om drank te verkopen om de huur te kunnen betalen, als je inkom vraagt is dat nooit meer dan 5 euro  
-subsidie van de stad Gent onder label ‘gedeelde ruimte’ (voorheen was dit ‘jeugdhuis’ maar daar voldeden ze volgens de stad niet meer aan) -> elk jaar 2500 euro, voldoende om kosten zoals verzekering, sabam, etc te betalen en net voldoende voor plek om rond te komen  
-kelder is van de stad, Plek betaalt geen huur

Link: <https://www.plekgent.be/>