**Memorandum Erfgoed – 2024**

Erfgoed. Het is een paraplubegrip voor alle zaken uit het verleden die we betekenisvol genoeg vinden om ze voor verdwijning te behoeden zodat ze kunnen doorgegeven worden aan toekomstige generaties. Het omvat een brede waaier aan relicten, gaande van wetenschappelijk waardevolle objecten over historische bebouwing en mooie cultuurlandschappen tot diep ingebedde tradities en rituelen. Stuk voor stuk vormen zij onvervangbare getuigen van het menselijke bestaan.

Maar erfgoed i**s** meer dan de som van relicten uit het verleden. Het legt ook onze maatstaven vast. Het vormt onze referentiekaders en onze identiteit. Erfgoed is kennis van het verleden voor een beter begrip van het heden. Het biedt tot de dag van vandaag een bron van betekenisgeving en inspiratie, een impuls tot uitwisseling tussen jong en oud - heden en verleden. Het kan een lokale gemeenschap verbinden en een houvast bieden in een sterk veranderende samenleving. Erfgoed is absoluut verrassend en verrijkend voor alle leeftijden.

Met dit memorandum wil de Wuustwezelse erfgoedraad enkele krachtlijnen uitzetten voor het toekomstige erfgoedbeleid van de gemeente. Deze krachtlijnen zijn sterk met elkaar verweven en kunnen met name wanneer ze samen worden nagestreefd, impactvol zijn.

1. **Belang van een sterk netwerk**

Een goed uitgebouwd erfgoedbeleid plaatst de gemeente niet in een eilandpositie, maar slaat daarentegen bruggen naar andere instanties en beleidsdomeinen. Dit stimuleert de ontwikkeling van een veelomvattende visie en een ruimer perspectief op erfgoed en de verschillende manieren om ermee om te gaan. Aangezien de financiële en materiële middelen voor een vernieuwend en hedendaags erfgoedbeleid vaak te gelimiteerd zijn binnen een gemeente, is ook hier samenwerking nodig. Om deze en voorgaande reden pleiten we voor een verderzetting van de intergemeentelijke samenwerking met Erfgoed Voorkempen.

De gewenste netwerkvorming overstijgt echter de vakgebieden van erfgoed en cultuur. Naast de instanties die deze thema’s binnen hun dagelijkse werking opnemen, dient ook verbinding gezocht te worden met mensen en diensten die erfgoed niet meteen als hun kerntaak zien. Een samenwerking met deze groep van externe stakeholders is evenzeer nodig om erfgoedbeleving naar een hoger niveau te tillen: het draagt bij tot een bredere inbedding van erfgoed in de hedendaagse maatschappij. Op deze wijze overstijgt erfgoedzorg het louter conserveren van relicten, waarbij een afstand ontstaat tussen de toeschouwer en de overblijfselen uit een schijnbaar ver verleden, en wordt erfgoed daarentegen een gegeven dat beleefd wordt en dat nieuwe betekenislagen creëert vanuit de zich steeds hernieuwende rol die het binnen de samenleving speelt. Vanuit dit perspectief zouden onder meer een lerend of ontwikkelingsnetwerk, bijvoorbeeld in samenwerking met onderwijsinstellingen, en een netwerk voor informatie-uitwisseling en overleg (media-kanalen) een meerwaarde kunnen bieden.

1. **Inzetten op kennisontwikkeling**

Een gedegen kennis van ons (boven)lokale erfgoed dient zowel een vertrekpunt als een streefdoel binnen het gemeentelijke erfgoedbeleid te vormen. Enerzijds kunnen vanuit de bestaande kennis over erfgoed goed geïnformeerde en gefundeerde beleidskeuzes gemaakt worden. Het inwinnen van deskundige adviezen vormt hierbij een belangrijk element. Anderzijds is een inzet nodig op vlak van kennisverbreding. Al te veel aspecten van het Wuustwezelse erfgoed zijn tot nu toe onderbelicht gebleven, waardoor heel wat relicten verloren dreigen te gaan vooraleer zij op de radar van erfgoedzorgers verschijnen. Door middel van een stimulans van onderzoeksinitiatieven rond lokaal en regionaal erfgoed kan minder bekend erfgoed beter in kaart gebracht worden en kunnen nieuwe inzichten worden gegenereerd, die vervolgens kunnen bijdragen tot een effectief erfgoedbeleid op maat van de gemeente. De organisatie van vormingen kan bijdragen tot een verdere verspreiding van bestaande kennis, tot sensibilisering en draagvlakverbreding en tot een kwalitatievere bewaring van het bestaande erfgoed. Relevante onderwerpen zouden bijvoorbeeld het fysiek onderhoud van erfgoed, maar eveneens collectieregistratie, digitalisatie en openstelling van erfgoed naar een breed publiek kunnen zijn. Het aanspreken van het bovenvermelde erfgoednetwerk en een gerichte promotie van zowel bestaande als nieuwe initiatieven zijn zinvolle stappen om hiernaartoe te werken.

1. **Mensgericht werken**

Zowel de uitbouw van een uitgebreid erfgoednetwerk als het stimuleren van kennisontwikkeling omtrent erfgoed brengen meer mensen in contact met het Wuustwezelse erfgoed. Een mensgerichte aanpak is dan ook wenselijk. Via transparant erfgoedbeleid en heldere communicatie wordt een breder draagvlak gecreëerd voor erfgoedinitiatieven. Door beroep te doen op verschillende communicatiekanalen wordt een groter publiek bereikt en geënthousiasmeerd.

Draagvlakverbreding wordt ook gerealiseerd door het vergroten van de toegankelijkheid van het lokale erfgoed, bijvoorbeeld door middel van een uitgebreidere digitale ontsluiting van verschillende erfgoedcollecties. Dit opent archieven, collecties en relicten voor wetenschappelijk gedreven of recreatieve verkenning door een veel breder publiek, wat resulteert in de eerder vernoemde betekenisgeving en inbedding in de maatschappij, draagvlakverbreding en kennisontwikkeling.

1. **Concrete acties**

In partnerschap met Erfgoed Voorkempen wordt voortgebouwd aan een verhoogde aandacht voor zowel roerend, onroerend als immaterieel erfgoed. Onder het motto “behouden wat goed is” pleit de erfgoedraad er dan ook voor om deze samenwerking, met aandacht voor de hierboven geschetste krachtlijnen, verder te zetten en, mits bijkomende ondersteuning, ook uit te breiden.

Lopende initiatieven zijn onder meer:

* adviesverlening bij erfgoedgerelateerde beslissingen
* de organisatie van evenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag en Reveil
* initiatieven rond landschappelijk erfgoed zoals onder meer het onderhoud van de dreef Ginhoven en de aanplanting in de Korte Gasthuisdreef
* beheer van het gemeentelijke funerair erfgoed op basis van het bestaande beheersplan
* het in kaart brengen van bouwkundig erfgoed en groen erfgoed op Wuustwezels grondgebied (onder meer inventarisatie van bouwkundig erfgoed in de dorpskern van Wuustwezel, inventarisatie van kapelletjes en van waardevolle beplantingen)
* duiding van straatnamen met een historische betekenis

De Erfgoedraad vraagt onder meer:

* blijvende aandacht voor waardevol beschermd erfgoed, bijvoorbeeld de voorbereiding en uitvoering van restauratiedossiers zoals dat van de Sint-Quirinuskapel
* verhoogde aandacht voor waardevol niet-beschermd erfgoed, met name binnen omgevingsvergunningsprocedures met verbouwingswerken of sloop van historische gebouwen tot onderwerp
* initiatieven tot inventarisatie van alle types van lokaal/regionaal erfgoed (zowel bouwkundig als landschappelijk, groen, roerend en immaterieel erfgoed)
* financiële ondersteuning (al dan niet in samenwerking met de cultuurraad) bij diverse initiatieven:
	+ om de werking van erfgoedverenigingen, bijvoorbeeld Polar Bears en NSB, te schragen
	+ om organisatiekosten van evenementen, bijvoorbeeld Reveil, te dekken
	+ om kleine erfgoedprojecten uit te werken, bijvoorbeeld projecten rond de wereldoorlogen en het aanbrengen van QR-codes op straatnaamborden ter toelichting van de benamingshistoriek (naar het voorbeeld van de Arthur Boelstraat)
* blijvende ondersteuning van de werking van Heemkundige kring Wesalia II, onder meer door een verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking
* een vernieuwing van de website [www.oudwezelopdefoto.be](http://www.oudwezelopdefoto.be). Bijkomend budget zal moeten worden vrijgemaakt om dit waardevolle roerend en immaterieel erfgoed en het bijbehorende interactieve platform op een duurzame manier te bewaren en te ontsluiten voor een breed publiek

Samenwerking, mensgerichtheid en kennisontwikkeling; we slaan graag de handen ineen met het Wuustwezelse gemeentebestuur om werk te maken van ons lokaal erfgoed.

Namens de Erfgoedraad van Wuustwezel,

Voorzitter Bhumi Vanderheyden
bhumi.vanderheyden@gmail.com