Iets over participatie

Participatie is essentieel om de energietransitie te laten slagen. Dat ten eerste. Verder wordt vaak gezegd dat visie en participatie niet zonder elkaar kunnen. Twee waarheden als een koe, maar bij elkaar nog niet zo makkelijk. Om te beginnen draait ‘visie’ om een totaal andere aanpak dan voorheen. Maar ook ‘participatie’ draait om een totaal andere aanpak dan voorheen.

Zodra je bij visie over de exergie-benadering begint, begint iedereen te stuiteren. “Liever geen moeilijke woorden!”. Sorry, denk dan maar aan energie-efficiëntie. Alles in de natuur werkt immers energie-efficiënt … waarom wij dan eigenlijk niet?

In de natuur gaat niets verloren, dat weten we. Mensen daarentegen zijn zeer slordig met energie. Rest-stromen van energie benutten we niet of nauwelijks. En we produceren ook nog eens enorme afval-stromen (materialen). Zou je het probleem omdraaien en begin je aan de andere kant, dan is het antwoord eerder simpel: hergebruik!

Hergebruik van zowel energie als materialen, kun je zo moeilijk maken als je wil; maar het idee erachter is, en blijft, even simpel als het is. ‘Ons bin zuunig’ zeggen we. En wat is daar verkeerd aan? Helemaal niks! Maar ‘ons bin zinnig’ klinkt net iets beter; alles over hergebruik, over energie en materialen, over circulariteit en het ‘lastige’ exergie, staat hieronder. Nu participatie.

Participatie is niet anders dan dat uiteindelijk iedereen zich betrokken weet of voelt. Participeren met iets waar je nog niets van afweet, gaat gewoon niet. Wil je mensen ‘betrekken’ dan zul je ze allereerst moeten ‘informeren’. Maar de natuurlijke logica is ons niet vreemd, hergebruik zit ons in het bloed. Ook hoe we het praktisch kunnen houden, staat hieronder; bij Aan de Slag. Bijvoorbeeld voor de ‘dorpsvisies’… Participeren met iets nieuws vraagt nog wat.

Namelijk dit: een andere rolverdeling. Op veel plekken is hier al ervaring mee opgedaan en overal hoor je hetzelfde: ga uit van ‘gelijkwaardigheid’.

Niets is zo vervelend als je als participant telkens weer ‘over-ruled’ wordt door hogere belangen, door betere belangen of door andere belangen. Overheden hameren op ‘samenwerken’, ook bedrijven kunnen er niet onderuit dat we het met z’n allen zullen moeten doen. We zijn ten slotte één eiland. Gelijkwaardigheid betekent niet dat overheden/bedrijven geen eigen verantwoordelijkheden hebben. Dat blijft zo. Maar wat nieuw is, is dat bewoners in gelijkwaardigheid mee kunnen praten.

Dat bewoners zich van deze nieuwe rol bewust moeten worden, vraagt ook een andere organisatie. In ‘Groene Vierhoek’ (hieronder) wordt de ‘groene vierhoek’ toegelicht als principe voor een participatie-model waarin gelijkwaardigheid uitgangspunt is. Het stoelt op ervaringen elders; toch kunnen wij alleen zelf ons eigen participatie-model ontwikkelen. Ook in gelijkwaardigheid.