Begrippenlijst lj1 p1 voor stad en wijk

LA ‘Mijn leefomgeving’

Leefbaarheid  
Hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, te recreëren, of te werken.

Wijkontwikkeling

De mate waarin een wijk zich over een langere periode ontwikkelt op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied.

Sociale kwaliteit

De kenmerken van een wijk die te maken hebben met samenleven, integratie, onderling contact, voorzieningen (onderwijs, zorg, welzijn), buurtgevoel en eigen verantwoordelijkheid.

Demografie  
Bevolkingskenmerken die van invloed zijn op leefbaarheid en wijkontwikkeling (leeftijd, geslacht, afkomst, inkomen, etc)

Fysieke woonomgeving

Dit gaat over de tastbare zaken in een buurt, zoals de bestrating, het groen, bankjes, speelvoorzieningen, woningen en de openbare verlichting.

Sociale veiligheid

De bescherming die men ervaart in de relatie met andere mensen in de openbare ruimte (bijv. drugsoverlast of criminaliteit)

Fysieke veiligheid

De bescherming die men ervaart in de relatie met natuur of technologie (bijvoorbeeld vallende takken, gaten in de weg maar ook verlichting en bewakingscamera’s.)

Sociale cohesie:

Is een onderdeel van sociale kwaliteit en is de mate van sociale samenhang en sociale contacten in een wijk.

Duurzame wijk

Een wijk waarin partners samenwerken om de impact -van wonen, ondernemen, openbare ruimte, verkeer,etc, - zo klein mogelijk te houden op het milieu, ook voor de toekomstige generaties.

Bewonersparticipatie

Het meedoen van bewoners om hun eigen woonomgeving te verbeteren en hier verantwoordelijkheid in te nemen, vaak in samenwerking met gemeente of andere partners in de wijk.

Wijkschouw

Gestructureerde manier om een wijk met eigen ogen te observeren, in kaart te brengen en de slechte en goede punten te scoren.

SWOT-analyse

De manier om op 4 vlakken een analyse te maken van een wijk of ander onderwerp: sterke punten, zwakke punten (beiden nu), kansen en bedreigingen (beiden in de toekomst).

Wijkbeschrijving

Algemene schets van de wijk over de kenmerken, zowel ruimtelijk als sociaal en welk gevoel de wijk oproept.

Objectieve beoordeling

De beoordeling van een wijk op basis van feiten en onderzoek. Bijvoorbeeld door de leefbaarometer.

Subjectieve beoordeling

De beoordeling van een wijk op basis van gevoel en oordelen van jezelf of anderen.

Doelgroepen

Groepen bewoners die in een wijk wonen of werken en die je kunt onderscheiden en acties op kunt aanpassen (jongeren, alleenstaanden, migranten etc).

Desk-research

onderzoek dat je doet voor je wijkanalyse op basis van (schriftelijke) bronnen, door bureau-studie.

Field-research

Onderzoek dat je deed voor je wijkanalye op basis van eigen waarnemingen in de wijk zelf (wijkschouw, interviews).

Maatschappelijke organisaties

Dit zijn organisaties met een maatschappelijke doelstelling die op bedrijfsmatige wijze diensten aanbieden. Met deze term worden vooral scholen, verzorgings- en verpleeghuizen en woningcorporaties aangeduid. Essentieel kenmerk; het zijn ‘not for profit’ organisaties; alle financiële middelen worden 100% ingezet voor het maatschappelijke doel, blijft dus in de stichting en er mag wettelijk niets van worden uitgekeerd.

Voorzieningen

Een voorziening is een accommodatie of faciliteit op het gebied van onderwijs, medische zorg, winkels, sport en ontspanning.

Voorbeelden van *openbare voorzieningen* zijn buurt- en wijkcentra, scholen, huisarts, kinderopvang, politie en het ziekenhuis.

*Bijzondere voorzieningen* zijn er om op cultureel gebied iets aan te bieden. Bijzondere voorzieningen zijn er vaak op te infomeren, verspreiden, tentoonstellen van kunst, ontspanning en vermaak. Deze voorzieningen kunnen door iedereen aangeboden worden. Voorbeelden hiervan zijn een kerkgenootschap, musea, bioscopen en sporthallen.

*Maatschappelijke voorzieningen* zijn in de samenleving onmisbaar of leveren een belangrijke bijdrage. Dit kunnen openbare of bijzondere voorzieningen zijn. Voorbeelden hiervan zijn onderwijs, gezondheidszorg en bibliotheken.