**kris peeters**

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van economie, buitenlands beleid, landbouw en plattelandsbeleid

**gecoördineerd antwoord**

op vraag nr. 363 van 4 mei 2012

van **els robeyns**

1. Armoede is een complex probleem. De specificiteit van armoede op het platteland (meer verdoken, groter isolement, verschillende drempels tot hulpverlening,…) vraagt inderdaad om een specifieke aanpak. Initiatieven die hun vruchten afwerpen in stedelijke context kunnen niet zonder meer toegepast worden in een plattelandscontext en vragen om een vertaling op maat van het platteland.

Samenwerking, afstemming en kennisuitwisseling tussen de Vlaamse beleidsdomeinen, de verschillende bestuursniveaus, relevante partners uit het middenveld en het onderzoeksveld zijn hiervoor onontbeerlijk.

1. De afgelopen jaren werden verschillende projectmatige en beleidsmatige initiatieven ondernomen.

*Projecten:*

* PDPO

PDPO II (2007-2013), As 3 voorziet in de mogelijkheid om projecten op het platteland in te dienen die kwetsbare groepen, waaronder de kansarme groep, ondersteunen. Zowel welzijnsorganisaties, lokale besturen als verenigingen zonder winstoogmerk kunnen hiervoor rekenen op steun van de Europese, Vlaamse en provinciale overheid, tot 65 percent van de totale projectkost. Deze subsidies gaan niet rechtstreeks naar de mensen in armoede, maar de doelstellingen van de projecten dienen deze groep wel ten goede te komen.

* IPO

De afgelopen periode werden twee projectoproepen gelanceerd rond zorgnetwerken in een rurale omgeving. Tijdens de eerste projectperiode (2007-2009) werden reeds elf dorpsnetwerken voor zorg opgestart of uitgebreid. De coördinator en vrijwilligers van het dorpsnetwerk sporen mensen met een zorgvraag (senioren, mensen in armoede, mensen in eenzaamheid, …) op en ondersteunen hen. Dit doen ze bijvoorbeeld door verjaardagsbezoekjes te brengen aan 80-plussers of door een dorpsrestaurant te organiseren. Tijdens de tweede projectperiode (2011), waarbij de focus werd gelegd op het bereiken van mensen in armoede, werden zes dorpsnetwerken ondersteund.

* Vzw Boeren op een Kruispunt - Steun aan landbouwers in moeilijkheden

De vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie op initiatief van de Vlaamse overheid opgericht om boeren en tuinders in moeilijkheden te ondersteunen.

Deze vzw verleent individuele hulp bij de meest diverse problemen waarmee een boer of tuinder geconfronteerd wordt: psychosociale, familiale, relationele, financiële, juridische problemen,…

Veel van dergelijke problemen zijn het gevolg van de voor de sector onzekere economische tijden, onvoorspelbare conjuncturele schommelingen, rampen en de steeds veranderende en complexer wordende regelgeving.

* Infosessie over armoede in de land- en tuinbouwsector

Teneinde een beter beeld te geven over boeren en tuinders in armoede, organiseerde het departement Landbouw en Visserij op 9 mei 2012 een infosessie voor de personeelsleden van het beleidsdomein. Tijdens de infosessie werd zowel de armoede in Vlaanderen als de armoede in de land- en tuinbouwsector naar voren gebracht.

* Fonds Vrijetijdsparticipatie

Binnen het cultuurbeleid wordt op verschillende manieren hierop ingespeeld. In 2011 heeft het Fonds Vrijetijdsparticipatie een specifiek project ontwikkeld waarmee ze duurzame vrijetijds- en cultuurparticipatie aan het lokale en bestaande vrijetijdsaanbod voor mensen in armoede in landelijke gebieden tracht te realiseren. Het Fonds zette in enkele plattelandsgemeenten (Olen, Meerhout-Laakdal, Landen en Bree) proefprojecten op maat van lokale actoren op. Vanuit deze praktijkervaring ontwikkelde het instrumenten, tools en methodieken die het voor lokale spelers mogelijk moet maken om te werken aan vrijetijds- en cultuurparticipatie van mensen in armoede in een plattelandscontext. Deze ervaring werd gebundeld in de praktische gids ‘De boer op met vrije tijd’. Ook voor 2012 beschikt het Fonds over middelen die specifiek dienen ingezet te worden om vrijetijdsparticipatie van de doelgroep in meer landelijke gebieden te stimuleren.

* UiTPAS

Er wordt ook sterk ingezet op de UiTPAS, een algemeen, eenvormig systeem om de participatie van elke Vlaming aan het vrijetijdsaanbod te verhogen, met specifieke aandacht voor de drempels die mensen in armoede ondervinden. Naast het financiële aspect houdt dit ook lokale èn grensoverschrijdende voordelen in. Dit betekent dat een persoon die in armoede leeft zowel terecht kan bij het -vaak beperkte- culturele aanbod in de eigen -landelijke- gemeente als in de omliggende aangesloten gemeenten of steden. Op 4 juni 2012 vindt de lancering plaats van het proefproject in pilootregio Aalst (Aalst, Haaltert, Erpe-Mere, Lede).

* Project Onderbescherming

In Zuid-Oost-Vlaanderen wordt het project Onderbescherming gesubsidieerd. Hierbij gaat samenlevingsopbouw met verschillende OCMW’s op zoek gaat naar manieren om voorgenoemde doelgroepen te bereiken. Als oplossing wordt proactieve dienstverlening naar voor geschoven: dit is een vorm van dienstverlening waarbij de overheid op eigen initiatief een dienstverleningsproces start naar de inwoner op basis van informatie die bij de overheid bekend is. Het project wordt ondersteund door het HIVA, die de wetenschappelijke onderbouwing voorziet van het project. Het project Onderbescherming Zuid-Oost-Vlaanderen loopt tot juni 2012. Nadien zal het project verder worden geoperationaliseerd in een aantal andere Vlaamse regio’s (lokale pilootprojecten). Op basis hiervan zullen beleidsaanbevelingen geformuleerd worden over de wijze waarop proactieve dienstverlening kan ingebed worden. In plattelandsgebieden vormt onderbescherming immers een hardnekkig fenomeen dat extra beleidsaandacht verdient.

*Beleidsinitiatieven:*

* IPO-adviezen

In het kader van plattelandsarmoede kan ook verwezen worden naar de analyses, adviezen en beleidsaanbevelingen van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO). In 2010 werd het IPO-advies: “Bereikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen in landelijke gebieden: gezondheidszorg” voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Het advies is geformuleerd vanuit het bestaan van een behoefte of nood inzake bereikbaarheid en kwaliteit van gezondheidszorg in landelijk gebied, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De knelpunten en suggesties die aangehaald worden in het Cera-rapport komen ook in dit advies aan bod.

* Participatiedecreet

Ook lokale besturen dragen een verantwoordelijkheid om vrijetijdsbeleving voor elke burger te garanderen. Er wordt een stimulerend beleid gevoerd via het beleidsinstrument van de lokale netwerken (Participatiedecreet). Deze maatregel zorgt ervoor dat Vlaamse steden en gemeenten middelen kunnen ontvangen om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen en participatiedrempels weg te werken. Een lokaal netwerk streeft naar een plaatselijk en structureel samenwerkingsverband dat vorm krijgt in een ‘afsprakennota vrijetijdsparticipatie’. Momenteel ontvangen 71 Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het kader van de lokale netwerken een subsidie. Naast 34 centrumgemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikken 37 gemeenten, waarvan een heel aantal landelijke zoals o.a. Hemiksem, Ichtegem, Ingelmunster, Meeuwen-Gruitrode, Oostrozebeke, Schelle en Zwalm over een lokaal netwerk.