Hei, Jeg heter Marit Lovise Jacobsson. Jeg har hatt anledning til å delta på et prosjekt sammen med Hilde Gade og Anne Loe. Og jeg har blitt bedt om å si litt om prosjektet.

**Resiliage**
Selve navnet på prosjektet, **Resiliage**, kommer fra ordene Resilience og heritage, motstandskraft og arv.

Treårig Eu-prosjekt finansiert av Horizon Europe- programmet. Sammensatt av 18 erfarne partnere fra 10 forskjellige land. Ledet av Universitetet i Torino, Italia. Ledet av (Sintef?) og Røde Kors i Trondheim. Med et totalbudsjett på rundt 4,9 millioner euro, ca 57 millioner norske kroner.

Bakgrunn for prosjektet:

Bakgrunnen for prosjektet er at man ser at nylige kriser og katastrofer har påvirket europeiske borgeres liv, levebrød og miljø på uforutsette måter.
Disse katastrofene forverres av sosial ulikhet, mangel på tilstrekkelig informasjon og teknologi, så vel som økonomisk og politiske anbefalinger.

Mål med prosjektet:

I hovedsak har prosjektets tilnærming som mål å styrke samfunnets motstandskraft, slik at samfunn kan reagere effektivt og dyrke varig motstand i en stadig skiftende verden.

* Målene er:
-Forstå samfunnets reaksjoner og støtte samfunnets respons på kriser.
-Forvandle kvalitative data til kvantitativ informasjon.
-Utvikle og forbedre digitale verktøy.
-Produsere praktisk kunnskap om samfunnsmessig motstandskraft.
-Bygge og fremme fellesskapets motstandskraft
-Forbedre kommunikasjon og bidra til bærekraftig utvikling.

Dette ønsker de å oppnå ved å:
Kartlegge kriseberedskap.
Identifisere menneskelige faktorer i kriserespons for 5 krisescenarier
Utvikle og teste digitale og ikke-digitale verktøy
Samskape og samutvikle digitale verktøy
Undersøke sammenheng mellom menneskelige faktorer

Dette prosjektet gjennomføres på 5 ulike lokasjoner rundt om i Europa også kalt CORE labs
På hver lokasjon ble noen natur-farer identifisert og fokusområde valgt.

Det er 5 CORE labs (lokale arbeidsgrupper):

 Målgrupper for dette prosjektet er å samle aktører fra:
Første reaksjon
Kunnskapsorganisasjoner
Beslutningstakere
Innbyggere og sivilsamfunn

12-13 Juni hadde vi en to-dagers workshop hos Røde Kors. Her var representanter fra mange aktører i Trondheim blant annet:

Politiet
Sivilforsvaret

Trondheim kommune, beredskapsavdeling og bydrift

Pådriv

Trondheim Røde Kors

Sør-Trøndelag Røde Kors

SINTEF

NTNU
Nidarosdomen restaurering og beredskap
Museene Trondheim

Universitetet i Torino var også godt representert med blant annet prosjektkordinator, forskere og doktorgradsstudenter.
De var i tillegg til prosjektet veldig opptatt av NKS, vår historie og arbeid innen helse og omsorg.

Den første dagen inneholdt presentasjoner om vitenskapelig forskning og innovative verktøy som er avgjørende for krisehåndtering.

Workshops: Med diskusjoner og økter der vi utforsket viktige strategier for lokalt samarbeid og kommunikasjon under kriser. Samt identifisering av utsatte grupper og informasjon til dem i kriser. Studenter og innvandrerkvinner havnet på toppen av listen over utsatte grupper her i Trondheim, der beredskapen kanskje ikke er like god som for andre grupper. Studenter havnet på liste pga at de er en stor del av befolkningen i Tr.Heim, få har beredskapslager og mange ikke er hjemmehørende i byen.
Innvandringskvinner pga at de er mindre inkludert i samfunnet, mange snakker dårlig eller ikke Norsk. Informasjon om beredskap de eventuelt skulle få eks i posten kan kanskje ikke leses verken på norsk, engelsk eller morsmål.

Arven i samfunnet vårt ble løftet frem som viktig å ha med seg i jobben for totalberedskap. Hva var de viktige bygningene og tradisjonene våre? Og hva gjorde Trondheim til Trondheim? Og hva skaper tilhørighet?
 Æreverdige bygg rundt om i Trondheim ble blant annet satt opp i et kart som viste at mange av dem ligger i utsatte områder. Flere av disse byggene er også store turistattraksjoner. I tilfelle kriser er det et større antall mennesker samlet på disse plassene, der menneskene ikke nødvendigvis har tilknytning til Trondheim/Norge slik at de også er en ekstra utsatt gruppe. Ved for eksempel leirskred på Bakklandet vil også Nidarosdomen være utsatt.

Vi hadde også en caseoppgave der det hadde skjedd et leirskred og hadde litt skuespill. Vi fikk forskjellige kort der forskjellige mennesker var representert og de var berørt av skredet på ulike vis. Vi skulle da blant annet diskutere hva de forskjellige organisasjonene kunne bidra med for dette mennesket.

Disse diskusjonene var relevante for å utforske viktige strategier for lokalt samarbeid, nettverksbygging og kommunikasjon under kriser. De er også avgjørende for å styrke hvordan lokalsamfunn øker motstandskraften og utarbeider effektive responsstrategier gjennom felles innsats.

Hvorfor er det viktig at vi er med?
Vi er en del av den totale beredskapen til Trondheim kommune og landet for øvrig.
Det er viktig at vi blir kjent med de andre aktørene for å lære hvordan de opererer i kriser og hvordan vi kan samarbeide bra i krisesituasjoner.
(Bør det stå mer eller mindre her?)

Fremover?
 (Dette får jeg ikke sagt noe om før vi eventuelt har pratet om det og fått høre hva de har å si på møtet i morgen på RKT)