**Referat fra organisasjonskurs Norges Bygdekvinnelag 22.-23. september 2018**

**Velkommen ved leder NBK Ellen Krageberg**

**Norges Bygdekvinnelag som en inkluderende organisasjon**

**ved Liv Grøtte styret i NBK og Cesilie Aurbakken generalsekretær**

Hvorfor: fordi bygdene skal være et godt sted å bo for alle.

Vi skal ha likeverd og likestilling.

Alt dette kommer fram i styringsdokumentene våre.

Vi er et flerkulturelt samfunn og mange er bosatt i bygdene våre.

Deltakelse i frivillighet og foreninger fører til større sjanse for jobb enn de uten nettverk.

Språk er nøkkelen til jobb, norskopplæring i praksis er best.

Hva er inkludering:

Inkludering er det vi i Bygdekvinnelaget driver med.

Integrering er det som skjer mellom kl 8-4 hos myndighetene.

Bli kjent uavhengig av bakgrunn og få tilhørighet.

Kvinner UT- 81 lokallag av over 400 har deltatt.

Et eksempel er Selbu Bygdekvinnelag som har mange innvandrere og fremmedspråklige.

Fokuserer ikke på at de kommer fra et annet land, men heller om det som skjer i Selbu.

Det startet med Bygda i bevegelse og det ble kjøpt inn kyllingpølser.

Både menn og unger var også med på turer.

De var tidlig på banen med å inkludere.

Mange har dårlige språkkunnskaper og noen har nok bare med å forstå hva som skjer.

Kulturelle forskjeller er der selvfølgelig på ulike måter.

Mat og tradisjonsmat fra Norge holder vi i hevd.

Vær bevisst på å gi alle oppmerksomhet sånn at de ikke blir utelatt, når mye av fokuset går på de som trenger hjelp, altså de som ikke er fremmedspråklige.

6. november blir det et seminar om inkludering av minoritetskvinner i bygde Norge.

Hvordan være en ressurs i fremtiden.

Hvordan tenke inkludering i alt vi gjør i organisasjonen.

Ta med deg det som kommer ut av prosjektet og inn i organisasjonen i hverdagen videre i tiden fremover.

Husk på hva minoritetskvinner er. Det kan være en liten gruppe med nyinnflyttede som er norske. Svenske og polske likeså som syriske og mørkhudede.

De er tilflyttere uavhengig av hvor de kommer fra.

**Hvordan bygge en god organisasjon og rollen som tillitsvalgt.**

**Stian Seland organisasjonsretoriker.**

Jobber som frilanser som ordstyrer og rådgiver.

Hvorfor er vi viktige?

Vi har enormt mange frivillige organisasjoner i Norge.

Frivilligheten kom for lenge siden før det ble statlige institusjoner på 1800 tallet.

Bieffekter er at det øker livskvaliteten og knytter folk bedre sammen mm.

Det er fellesskap og mestring.

Vi må ikke glemme viktigheten av det vi gjør.

Vi er viktige for samfunnet og medlemmene.

Hvorfor gjør vi det vi gjør?

Hvorfor er vi frivillige, vi ønsker å gjøre en forskjell og vi ønsker å være i et fellesskap.

I alle organisasjoner kan det være mye at vi går i samme retning.

Formålsparagrafen blir fulgt.

For eksempel en avholdsorganisasjon i USA der formålet var å utkjempe alkoholen og det greide de.

Det kom tilslutt forbud mot alkohol og dermed hadde organisasjonen oppnådd sitt mål og la ned org.

Det førte til at det var fritt fram etter dette og ingen kjempet for det da alkoholen ble legalisert igjen,

Ha formålet som ledestjerne, hjelper som retningslinje, ha en rød tråd.

Hvordan gjør vi det rette for fremtiden?

Man må endre seg litt hele tiden.

I tråd med samfunnet, tiden og menneskene der ute.

Hva vil Norge trenge av Bygdekvinnene i fremtiden.

Hvordan blir vi flere, vi må rekruttere, aktivisere, holde på medlemmene og ivareta dem.

Vi forvalter engasjementet til medlemmene, organisasjonen må være beredt på endringer for å eksistere.

Litt om kuttene og kampen om driftsstøtten til det frivillige.

På frivillig.no kan vi registrere oss hvis vi vil bidra.

Husk å ivareta organisasjonen til neste generasjon.

Tilslutt så skal vi ha det hyggelig også.

**Organisasjonsutvikling i Norges Bygdekvinnelag. Grethe Brundtland, styret i NBK.**

**Kurs**

**Kommunikasjon og synlighet ved Tale Hammerø Ellingvåg fra administrasjonen.**

Bruk av nettside og sosiale medier i fylkeslaget.

***Nettside***

Husk at logoen er snarveien hjem.

Gå inn på organisasjonsdokumenter

Der ligger blant annet organisasjonsskolen med instruksjonsvideoer.

For eksempel Hollo bygdekvinnelag og Østfold Bygdekvinnelag der de har bunader er aktive med nettsiden.

Lokallag kan koble opp sitt innlegg mot fylkeslagets innlegg og dermed står begge navnene over.

Det er litt trøblete med beskjæringsfunksjonen på bilder, men man må bare prøve seg fram.

Ønsker man offentlige referater på nettsiden? Det er forskjellige rutiner på dette.

Den gamle nettsiden som vi hadde var vanskelig å finne fram på og lokallagene var lite i fokus.

Den kan søkes opp på web.archive.org

Under hvert fylkeslag ligger alle lokallagene opplistet uavhengig av om de har driftig nettside.

Lag som ikke har driftig nettside har fått et bakgrunnsbilde med navn på laget og kontaktperson.

Fylkeslaget kan gjerne se hva lagene driver med og dele, men det må være en kommunikasjon mellom fylke og lokallag om de ønsker å del mellom seg.

***Sosiale medier***

Agronitter

Hvis du oppdaterer Facebook ofte så når du ut til flere ved at Facebook registrerer at du er ekstra aktiv.

Vær kort og engasjerende med artige bilder.

Del sentrale nyheter på din lokale side.

Gjerne en smiley foran for eksempel en mat emoji foran matsaker.

Bilder av smilende damer og mat. Vi gjør noe som betyr noe.

Husk at Facebookgruppe er noe annet enn en Facebookside.

En lukket gruppe kan endres til å bli en åpen gruppe, men det kan være greit med begge deler.

Når på døgnet er det lurt å legge ut FBinnlegg.

Rett før lunsj, rett før middag 16, og rett før dagsrevyen 20-21.

På Instagram ligger det mange fine bilder fra forskjellige lag, men Facebook er den viktigste kanalen i sosiale medier. Spør om å få bruke bilder og referer fotograf.

Hvis det ikke er bilde på linken du legger ut fra nettsiden til Facebook så trykk på + tegnet og legg ved et bilde som gjør det mer delikat.

Ikke alle har driftige nettsider av forskjellige årsaker.

Kommunikasjonskanalene vi har er nettside, Facebook, deling av nettsidelink på Facebook, SMS, telefon og fysiske brev.

Et eksempel er et arrangement i et lag der 84 stykker kom og 700 hadde sett det siden det ble spredt, delt og publisert aktivt.

Ved spørsmål og hjelp med noe ring Tale eller Helle i administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag.

Bruk opplæringsvideoene som ligger på nettsiden til Bygdekvinnelaget.

**Tradisjonsmatskolen**

**ved prosjektleder Ingrid Lamark.**

Hva er tradisjonsmat

Kulturarv, barndomsminner, liv i bygda, lokalhistorie og mangfold mm.

Kunnskap som er vanskelig å skrive ned pga at vi sier rot sammen til passe deig og kjevle tynt.

Det du ikke har vært med på å lære sammen med noen i praksis.

Prosjektet har tre deler:

Kurs i lokallagene- instruktørkurs- arbeidsboka som er en veileder som også kan brukes til videre arbeid etter prosjektet-.

Det skal være gode og gjennomtenkte kurs, hvert kurs må være 3 timers kurs, og minst to kurs.

De skal dokumenteres og evalueres.

Penger til 150 lag er tilgjengelige.

**Guatemala**

**ved Anna Karlsen Utviklingsfondet og Grethe Brundtland Norges Bygdekvinnelag**

Utviklingsfondet jobber for å bekjempe sult og fattigdom.

Klimaendringene er verst hos de fattigste. Vil fremme kvinners kår i Guatemala.

I mellom Amerika lever over halvparten i fattigdom.

Småskalajordbruk er den viktigste sysselsettingen i urfolksområder.

De er svært underernært og feilernært.

Bærekraftig landbruk skaper utvikling. Mais og bønner er ikke nok.

Frøbank gir familier tilgang til et mangfold og mer stabil tilgang til lokalt tilpassede frø.

Jobber for kvinner, økt status, selvtillit og økt økonomisk selvstendighet.

Utviklingsfondet jobber med nasjonal politikk for å sikre urbefolkningen rettigheter og råderett over naturen og brukene.

**Hva kjennetegner en inkluderende organisasjon**

**Marit Hærnes, Asker og Bærum lokallag av Norsk Folkehjelp**

**Camilla Peace Sundvoll og Lise Mensner, rådgiver Flyktning og inkludering Norsk Folkehjelp.**

Norsk Folkehjelp sine aktivitetsområder er

Redningstjeneste, forebyggende arbeid, utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, flyktninger og inkludering og integrering.

Møte med menneskebiblioteket, Norsk Folkehjelp

Møte med mennesker med sine egne sterke historier om livets harde veier.

Vi ble delt opp i grupper og gikk i egne rom der vi møtte en person, altså en levende bok som fortalte om sin sterke triste gripende livshistorie. Dette var ganske sterkt å høre på og noen tårer trillet.

**Fylkeslagets rolle overfor lokallagene**

**Grethe Brundtland styremedlem NBK og Monika Frisvold Vågan, fylkesleder i Møre og Romsdal.**

Hvordan følge opp lokallagene, hvordan bidra til å opprettholde lokallag og hvordan starte nye lag.

Aktiviteter og tips.

Følg opp lokallagene med telefon, arrangere samlinger, besøke arrangement styremøter og årsmøter.

Ha dialog med lokallagene, hva ønsker de.

Fadderordning, sentralt, fylke og lokalt.

Bryt barrierer med aktiviteter, i Møre og Romsdal har de til og med drevet med skyting på skytterbane.

Fortell lokallagene viktigheten av å møte opp på samlinger.

Bidra til å opprettholde lokallag.

Følg med medlemsregisteret jevnlig. Det har vært en del nedleggelser i en del lag.

Vær oppmerksom på hvordan det går med lagene.

Lag som betaler kontingent men aldri er med på samlinger, vi bør besøke dem.

Hjelpe dem med synlighet. Fylkeslaget kan bistå med å sende ut info for deres arrangementer.

Arranger et fylkesarrangement der det er fare for nedleggelse.

Lag leserinnlegg og markedsfør Bygdekvinnelaget.

I Møre og Romsdal har de laget en power point som de har bygget selv og hatt med seg når de har besøkt lokallag.

Husk på å sende pr post for de som ikke har mail.

Det har vært laget vervekonkurranser med belønning på årsmøte, der premie har vært en fuglekasse med innbrent navn på vinnerlaget.

Etablere nye lag

Det finnes veileder som er utarbeidet.

Start tilrettelegging, kartlegg muligheter for nye lag gjennom direktemedlemmer.

Bruk fadderordning.

Etabler samarbeid mellom nytt lag og nærmeste lag.

Send innlegg til lokalaviser der det ikke finnes lokallag.

Ansvar ved nedlegging.

Ta umiddelbart kontakt og se om vi kan forhindre nedleggelse.

Ta vare på historien, arkivet og økonomiske ressurser.

Sørge for at medlemmene får tilbud om enkeltmedlemskap eller til nærmeste lokallag.

Søk om driftsmidler til ditt fylkeslag til Fylkesmannen med begrunnelse om Bygdekvinnelaget og dens eksistens. Møre og Romsdal har fått 10 000 kr i året.

Medlemsregisteret. Logg inn.
Min side og mine medlemmer. Ditt medlemsnummer står bakpå Bygdekvinnebladet. Leder og kasserer har tilgang til registeret men det jobbes nå med at også sekretær får tilgang.

**Hvordan verve nye medlemmer**

**Jorunn Henriksen og Grethe Brundtland fra styret NBK**

Hvorfor skal vi verve, hvordan skal vi verve, hvilke muligheter og utfordringer har vi med verving, hvordan oppfattes vi for potensielle medlemmer. Erfaringer fra andre organisasjoner, vervekonkurranser.

Hvordan verve nye medlemmer.

Som en prøveordning i 2019-2020 er det halv pris på medlemskap på de under 30 år .

Inviter til møte med hatt og sjokoladesmaking som skaper inkludering, kommentarer og kontakt.

På arrangement, selg rømmegrøt med caps og la en være utenom salget og gå å surre litt rundt. Noen som kan snakke eller noen som kan mye om Bygdekvinnelaget.

Reklamer for medlemskap som er halv pris for de under 30 år.

Bygdeungdomslaget.

Etter de har vært med en stund og blir over 30 så vet de så godt hva NBK er og glir lettere over på vanlig kontingent.

Vår oppgave er å spørre hva er det der vil og vi må være med på deres arena.

Hva kan vi gjøre sammen, lag til et møte.

Strikk sokker til nyfødte og legg ved brosjyre for ditt lokallag. Brett et ark i 3. Lag en infobrosjyre.

Sett navn og tlf nr til en av de unge i laget på.

La for eksempel noen av de unge ta seg av Facebooksiden og en annen til nettsiden.

Inviter til julenissefakkelfest, ta med pølser og kniv, vi spikker og synger julesanger.

Vårtur med natursti og bading. Unge møter unge.

Gi bort et Bygdekvinneblad til noen.

Der er det bilder av smilende bygdekvinner først og sist i bladet, og på bakerste side står det medlemsfordelene du har for å være med.

Vi må selge dette budskapet om halv kontingent under 30 år.

Støttemedlemskap

Kan være for politikere, lokale bedrifter og institusjoner, eller andre enkeltpersoner som vil støtte.

Potensielle medlemmer bør ikke inviteres til å bli støttemedlemmer.

Disse støtter ikke lokal- eller fylkeslag, men det går direkte til Norges Bygdekvinnelag.

De får medlemsblad og medlemsfordelene, men har ikke stemmerett. Men de støtter en god sak.

Hvem skal rekruttere

Sentralleddet- nasjonale aktører

Fylkesleddet- i lokalsamfunn der det ikke er lokalag

Lokallag- i den kommunen eller det geografiske området de er i.

Unngå doble henvendelser. Jo flere, jo sterkere, bedre økonomi, mer til arbeidet vi gjør.

Til slutt sa en dame fra salen:

Husk å gi ros til de som sitter i styrene, også i lokallagene.

Snakk hverandre fram.

Vi trenger tilbakemelding når vi gjør noe. Gjorde jeg det bra?

Med på dette kurset var det også inviterte damer fra forskjellige minoritetsorganisasjoner i Norge.

Somalisk Kvinneforening, Rabea Kvinneforening og Kurdish Womens Right i Norge var blant deltakerne.

Norges Bygdekvinnelag ønsker å være en inkluderende organisasjon der alle skal kjenne seg velkomne, uavhengig av bakgrunn.

De satte pris på å få være med.

De hadde lært masse og snakket med mange.

En av uttalelsene var som følger:

*Jeg som leder for en kurdisk kvinneorganisasjon og som jobber med innvandrerkvinner tenker at det er fint for oss å bli kjent med norske kvinneorganisasjoner, utveksle erfaringer, lære om norsk organisasjonskultur og hvordan vi kan samarbeide i framtiden.*

*Det er veldig fint at vi blir kjent med hverandre. Vi jobber med samme sak, og vi har felles verdier. Det er viktig at vi får kunnskap om og erfaring med norske organisasjoner. Dette kan hjelpe oss i å utvikle våre organisasjoner også.*

*Dette er veldig nyttig for meg fordi jeg lærer hvordan jeg kan styre en organisasjon, hvordan rekruttere medlemmer, styre økonomien og gjennomføre årsmøter. Jeg har lært mye.*