**Streef Convenant Stichting Wijkraad KCKRooi met gemeente Sint-Oedenrode**

Doel van het convenant is het bevorderen van een goede samenwerking tussen de gemeente Sint-Oedenrode en Stichting Wijkraad KCKRooi.

**Convenant Wijkraad KCKRooi – college van burgemeester en wethouders Sint-Oedenrode**

De wijkraad en het college van burgmeester en wethouders van Sint-Oedenrode hebben op <*dag, datum*> afspraken gemaakt over hun samenwerking en dit vastgelegd in onderstaand convenant.

|  |  |
| --- | --- |
| 1a. De wijkraad verbindt zich als groep van actieve betrokkenen uit de wijk tot het adviseren van het college.  De wijkraad is uitdrukkelijk géén afzonderlijke bestuurslaag in de gemeente, maar vormt een communicatiepunt met adviesrecht tussen gemeente en bewoners; | 1b. Het college verbindt zich de wijkraad zo vroeg mogelijk te betrekken bij beleidsvoorbereiding. Hiertoe maakt het college jaarlijks (maximaal vier keer per jaar mits er sprake is van nieuwe voornemens) met de wijkraad afspraken over de te behandelen onderwerpen.  De wijkraad wordt betrokken bij alle zaken die gevolgen hebben voor het gebruik of de beleving van de openbare ruimte of die consequenties hebben voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijk.  De wijkwethouder brengt het wijkbelang in bij het college en bij vakwethouders, bijvoorbeeld bij het vertalen van de wijkvraag in de programma-begroting. Bij uitzondering brengt de wijkwethouder de vakwethouder in contact met de wijkraad als overleg met ambtenaren over onderwerpen in de wijk of het gevoerde proces in de wijk niet naar tevredenheid verloopt. |
| 2a. De wijkraad zal, bij voorkeur in vroegtijdige dialoog met de gemeente, zo veel mogelijk de adviezen geven die het college hun vraagt. Ook kan de wijkraad het college ongevraagde adviezen geven. Een niet gegeven advies geldt niet als een instemmend advies. | 2b. Het college zal bij voorkeur in vroegtijdige dialoog met de wijkraad:   * Bij de door haar gevraagde adviezen kenbaar maken wat de door haar beoogde beïnvloedingsruimte is van het advies, * De adviezen van de wijkraad tijdig voorzien van een heldere reactie, * De adviezen van de wijkraad in principe overnemen of in de uiteindelijke besluitvorming hiervan beargumenteerd afwijken. |
| 3a. De wijkraad legt verantwoording af over hun wijkgericht werken door middel van ‘eigen’ informatievoorziening aan zo veel mogelijk bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de wijk.  Bij de wijkraad fungeert de secretaris in het algemeen als vast aanspreekpunt voor de coördinerend ambtenaar binnen de gemeentelijke organisatie. | 3b. Het college faciliteert deze informatievoorziening van de wijkraad en legt verantwoording af aan de gemeenteraad over het betrekken van de wijkraad bij de beleidsvoorbereiding en de verwerking van hun inbreng en adviezen in de voorstellen aan college en raad. Het college stelt de wijkraad in de gelegenheid om ook zelf de gemeenteraad te informeren.  De wijkwethouder neemt, minimaal twee keer per jaar op uitnodiging, deel aan de vergadering van de wijkraad ter bespreking van de ontwikkelingen in de wijk en de inspanningen van het college.  Daarnaast is er een coördinerende ambtenaar voor de wijk die een stimulerende, ondersteunende en adviserende taak heeft op het gebied van samenwerking en communicatie tussen wijkraad en gemeente.   * De coördinerend ambtenaar is het vaste aanspreekpunt voor de wijkraad. Hij draagt zorg voor de toeleiding van vragen naar de juiste plek in de gemeentelijke organisatie. * De coördinerend ambtenaar bewaakt de voortgang. Daartoe is het noodzakelijk dat de coördinerend ambtenaar een kopie ontvangt van alle brieven die de wijkraad aan de gemeente richt. * De coördinerend ambtenaar volgt de ontwikkelingen binnen de organisatie en brengt de eventuele rol die de wijkraad hierin kan hebben onder de aandacht van de betreffende collega ambtenaar. * De wijkraad kan via de coördinerend ambtenaar een andere beleidsverantwoordelijke ambtenaar uitnodigen voor een inhoudelijke toelichting. |
| 4a. De wijkraad vormt de ogen en oren van de wijk door middel van hun individuele en collectieve netwerk in de wijk en door het houden van minimaal één wijkraadpleging per jaar in de wijk. | 4b. Het college vindt de inhoudelijke representativiteit van de wijkraad belangrijk. Het college faciliteert de meningsvorming via de wijkraadplegingen door tijdig de gevraagde informatie te leveren en voldoende middelen en bestuursinformatie aan de wijkraad ter beschikking te stellen ten behoeve van waardevolle resultaten van de wijkraadplegingen. |
| 5a. De wijkraad zorgt voor een goed functioneren van de wijkraad als afspiegeling van de wijk. Zij stellen hiertoe een huishoudelijk reglement op en beslissen op basis hiervan over het ‘aannemen’ van kandidaat-leden. De wijkraad stelt jaarlijks een begroting op en verantwoordt hun uitgaven aan de gemeente. | 5b. Het college vindt de personele representativiteit van de wijkraad belangrijk, maar stelt deze niet als absolute eis. Het college faciliteert de wijkraad met voldoende middelen en ondersteuning. |

1. **Achtergrond**

Op 27 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sint-Oedenrode de toekomstvisie “De Rooi(s)e Draad” vastgesteld. In het najaar 2012 gevolgd door “de Rooi(s)e draad versterkt”. In deze visie is de gemeente Sint-Oedenrode benoemd als een bijzondere woongemeente. Geen grootschalige, eentonige uitbreidingswijken, maar in de historie en het landschap passende woonvormen. Iedereen, zowel bewoners als bezoekers, weet wat Sint-Oedenrode onderscheidt van andere plaatsen.

Een ongedeelde en dynamische samenleving, waar de menselijke schaal en maat centraal staan, ingebed in een karakteristieke natuurlijke en landschappelijke omgeving. Dat is de uitdaging voor bestuur en samenleving van Sint-Oedenrode voor de komende tijd. Een betrokken en actieve gemeenschap die woont en werkt in een bijzondere setting. Cultuurhistorie is een belangrijke inspiratiebron, het ‘Groene Woud’ is een te koesteren parel, en een aantrekkelijk centrum vormt de centrale ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers. Kortom: gemoedelijk, gastvrij en groen. De gewenste dynamiek staat er in het teken van verrijking en het tegengaan van vervlakking.

Sint-Oedenrode kiest voor groei binnen kwalitatieve grenzen. De Rooienaren vormen het uitgangspunt. Dat betekent dat steeds goed wordt nagedacht over mogelijkheden voor de inwoners om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en zich te kunnen ontwikkelen. Onderwijs, zorg, recreatie, ontmoetingsplaatsen en lokale werkgelegenheid zijn essentieel in het behouden en versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van de Rooise gemeenschap.

De Leefbaarheid in de wijken Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos krijgt vanaf 2012 extra aandacht. Na het voltooien van het iWOP (integraal wijk ontwikkelingsplan KCK) en de publicatie van de “Rooi(s)e draad versterkt” en met het instellen van de wijkraad wordt sterk ingezet op participatie van de burgers.

1. **Inleiding**

Middels dit convenant wil de wijkraad KCKRooi en de gemeente met name de leefbaarheid en welzijn bevorderen in de wijken Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos, de drie wijken ten noorden van het centrum van Sint-Oedenrode.

Kienehoef

Deze wijk is de grootste van de drie betreffende wijken, met op 1 januari 2011: 3.840 inwoners. Hij is gebouwd in de jaren 70 (zuidelijk deel met groenstroken, rijtjes huizen daarom heen en daarom heen vrije sector woningen) en de jaren 80 (noordelijk deel, met woonerven en een ringweg). De wijk wordt verder gekenmerkt door een aantal sociale voorzieningen: 2 basisscholen en een klein winkelcentrum. Daarnaast is er een cafetaria. In het park dat dienst doet voor heel Sint-Oedenrode wordt een horeca voorziening gebouwd en wordt de bestaande vrije tijd voorziening (speeltuin en kinderboerderij) in de komende jaren uitgebouwd. In het overgangsgebied naar landbouwgebied Schijndelse Heide treffen we bovendien sportvoorzieningen aan.

Cathalijne

De wijk Cathalijne, tussen de Ollandseweg en de groenstrook langs de Dommel, ligt ingeklemd in het buitengebied. De wijk is in de jaren 80 gebouwd en heeft zowel afwisselende koopwoningen als huurwoningen. Langs de randen in het westen van de wijk zijn dit voornamelijk vrijstaande woningen. De uitgang van de wijk richting centrum langs het Cathalijnepad kent een speelvoorziening voor kinderen die door de bewoners bijgehouden wordt. Verderop langs het Cathalijnepad tref je vrijetijdsvoorzieningen aan, een zorgboerderij, volkstuintjes etc. In het oostelijk deel van deze wijk is bovendien plaats ingeruimd voor een aantal woonwagens.

Kinderbos

Samen met Cathalijne hebben we het hier over 1310 inwoners (01-01-2011). Deze wijk is in de jaren 80-90 gebouwd en heeft een gedifferentieerd woningaanbod van rijtjeshuizen tot vrijstaande woningen, zowel koop als huur. Het centrum van de wijk wordt gevormd door het Sweelinckplein, een plein met speelvoorzieningen voor de jeugd. De opbouw van de wijk is gesitueerd rond meerdere pleinen. Naast het genoemde Sweelinckplein zijn dat het Mahlerplein, Haydnplein en Andriessenplein.

**Document versie beheer**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam Auteur | Versie | Datum | Wijziging |
| Marc Ponjée | v1.0 | 24 Februari 2015 | Eerste opzet |
| Marc Ponjée | v1.1 | 9 Juni 2015 | Versimpeld |
|  |  |  |  |