****

**Jierferslach 2024**

Afbeelding met Menselijk gezicht, kleding, persoon, microfoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ilse Johanna Christiansen, foarsitter Ynterfryske Rie 2021-2024 (ferstoarn maaie 2024)

Stifting Fryske Rie, Bottemaheerd 7, 9737 NA Grins, [www.fryskerie.frl](http://www.fryskerie.frl), [sekretariaatfryskerie@gmail.com](mailto:sekretariaatfryskerie@gmail.com)

**Ynhâld**

side

1. Ynlieding 3

2. Foaropwurd fan ‘e foarsitter 4

3. Doelstellings en maatskiplike ynbêding,   
 wurkgroep Takomst Fryske Rie en besunigings 5

4. Produktferslach 8

a. Aktiviteite-aginda 8

b. Reguliere útwiksels 9

c. Gearwurking 16

EBLT, FYK, Ried fan de Fryske Beweging, Provinsje Fryslân, DING-tiid

d. Dielname oan (ynter-)Fryske aktiviteiten 16

e. Webstek en publisiteit 21

5. Organisaasje 22

a. It bestjoer, roaster fan ôfgean 22   
b. Gearkomsten 23

6. De Ynterfryske Rie 23

7. Jierrekken 2024 26

Taheakke 1: Produktplan 2024 27

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, boekenkast, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving**1. Ynlieding**

Foar jo lizze de jierstikken fan de *Fryske Rie* oer it jier 2024, besteande út in ferslach fan de aktiviteiten en de jierrekken oer 2024, mei de steat fan baten en lêsten en de balâns fan 31 desimber 2024.

Yn 2024 hawwe wy wurke oan de doelen út it karbrief lykas neamd yn haadstik 3.

De Fryske Rie is tankber dat de reälisaasje fan ús aktiviteiten (mei) mooglik makke binne troch in finânsjele bydrage fan de provinsje Fryslân.

Ljouwert, 12 maart 2025

Ut namme fan de Fryske Rie,

Bouke Slofstra,  
skriuwer

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, pak, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijving**2. Foaropwurd fan ‘e foarsitter**It is fan ‘t jier hûndert jier lyn dat ynterfryske kontakten op in kongres yn Jever yn in gearwurkingsferbân foarm krigen. Sa’n lange skiednis om mei oare Friezen yn Europa gear te wurkjen seit wat oer de wearde dêrfan. In mienskiplike skiednis, in eigen taal, in eigen kultuer en wis ek in eigen identiteit makket dat wy mekoar moetsje wolle, fan mekoar leare wolle, fan mekoars kultuer genietsje wolle. Dat freget om in aktive organisaasje en minsken dy’t dêr tiid yn stekke wolle en kinne.   
  
No, dat ha we dien. We binne it ôfrûne jier mei tal fan saken dwaande west. Sa gie ik foar it earst mei nei it jierlikse treffen by de Upstalbeam yn Auerk (Aurich) yn East-Fryslân. Ik seach in weardige gearkomste mei in oprop ta gearwurking yn Europa. Mar ek ‘Omas gegen rechts’, dy’t warskôgje foar benammen de AfD yn harren lân. Moai dat se dat dogge, spitich dat it nedich is. Ik gie ek mei nei it trijejierlikse Ynterfrysk Kongres op Sylt. In hiel moai barren sa meielkoar. In wykein mei oare Friezen op in eilân foar de Deensk-Dútske kust. Bysûndere lêzings, moetings, meielkoar muzyk meitsje, gearkomme, lekker ite yn goed selskip, ensfh. Wol ien fan de dingen dêr’t ik de wearde ûnderfine koe fan de stifting dêr’t ik foarsitter fan wêze mei.

Mar der wie mear, lykas de boeremoeting, yn lyts mar krigel selskip. Krekt oer de grins yn Ditzum en omkriten. Tige moai om te sjen dat der fuort mear begryp is foar mekoars situaasje ast mei-inoar yn petear giest. Ik hoopje dan ek dat we der ek yn 2025 yn slagje om (noch) mear boeren byelkoar te krijen. Dan ha we mei in tal minsken de West-Frieslanddag besocht, yn Obdam yn septimber. Dat sprekt my, mei in mem út West-Friesland, tige oan. Ik fiel my al gau thús as ik harren taaltsje en kultuer ûnderfine kin. It soe moai wêze as we de kontakten mei de West-Friezen fierder opbouwe kinne.

En dan wat de organisaasje oangiet, spile der ek it nedige. De wurkgroep levere in basisstik op dêr’t we fierder op bouwe kinne en der is geregeld digitaal oerlis mei de bestjoerders út Noard- en East-Fryslân. Mar tagelyk liet de provinsje witte dat we fan takom jier ôf (26) net mear rekkenje meie op in strukturele finansjele bydrage. Dat is wol ús finansjele basis. Wol kinne we projektjilden oanfreegje. Reden om in petear oan te gean mei oare partijen dy’t har dwaande hâlde mei de (ynter-)Fryske saak. We wolle sjen oft we mei gearwurking genôch slachkrêft hâlde kinne om ús doelen te heljen. We ha de deputearren Frysk en Europeeske saken witte litten wat wy betsjutte kinne yn dy portefúljes. It jier 2025 is wat dat oanbelanget in krúsjaal jier foar de Fryske Rie.

We dogge it allegear mei in warber bestjoer, it ôfrûne jier fersterke mei nije ponghâlder bestjoerder Klaas Pool, dêr´t ik tige wiis mei bin. En Saapke Miedema hat ús oan de ein ta stipe, mar is mei yngong fan 1 jannewaris 2025 no dochs ôfgien. We binne har tige tankber foar alles wat se foar de Fryske Rie betsjutten hat en ha har mei in kado en blommen gean litten. Sy wurdt foarearst ferfongen troch skriuwer Bouke Slofstra en organisaasjetalint Geertje Dijkstra. Fansels binne we bliid dat sy ús fersterkje sille.

Jan Dijkstra,  
foarsitter

**3. Doelstellings en maatskiplike ynbêding**

*It doel fan de Fryske Rie (oerset út it karbrief):*

* it ûntwikkeljen fan de Fryske kultuer yn de brede betsjutting, mei help fan ynternasjonale  
   kontakten en troch it skeppen en ûntwikkeljen fan de middels dy’t sokke kontakten mooglik   
   meitsje;
* oare Europeeske regio’s yn de kunde te bringen mei de Fryske kultuer en it meiwurkjen oan   
   it presintearjen fan de kultuer fan oare Europeeske regio’s yn de eigen provinsje;
* it stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa troch it befoarderjen fan  
   Fryske kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio’s;
* it befoarderjen fan in better begryp en freonskip tusken minsken, groepen en folken;
* benammen it befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen.

*De gearstalling (ek oerset út it karbrief):*  
It bestjoer fan de stifting bestiet op ‘en minsten út fiif en op syn heechst út fyftjin persoanen, dy’t, as it kin, foardroegen wurde troch de neifolgjende organisaasjes of harren rjochtsopfolgers:

ien troch de organisearre lânbou;

ien troch de Fryske frouljusorganisaasjes;

ien troch de Fryske Akademy;

ien troch de Feriening fan Fryske Gemeenten;

ien út of foar de Fryske jongerein;

ien út of foar it ûnderwiis yn Fryslân;

ien út it Frysk tsjerklik fermidden;

ien út it Fryske bedriuwslibben;

ien út de Fryske sportwrâld.

Dêrneist kinne ek oaren dy’t in positive ynbring hawwe kinne by it realisearjen fan de doelen, streekrjocht beneamd wurde troch it bestjoer fan de Fryske Rie. Neist bestjoersleden kinne der minsken oanwiisd wurde as dielnimmer.

By de gearstalling fan it bestjoer wurdt stribbe nei in brede fertsjintwurdiging fan de Fryske befolking.

**Wurkgroep Takomst fan de Fryske Rie**

In wurkgroep (besteande út Jan Dijkstra, Onno Falkena, Froukje de Jong-Krap en Han Nijdam) hat him it ôfrûne jier bûgd oer de takomst fan de Fryske Rie en de Ynterfryske Rie. Hoe kin de Fryske Rie har missy, fisy en aktiviteiten wer by de tiid bringe? De Fryske Rie is oprjochte yn 1930 en dus hast 100 jier âld. De Rie driuwt op twa ynter-Fryske manifesten dy’t yn 1955 en 2006, dêr’t yn te lêzen stiet wat de Fryske groepen oan twa kanten fan de Nederlânsk-Dútske grins mienskiplik hawwe en wêrom sy geregeld by elkoar komme en útwikselje moatte soene.

De Friezen binne fierder as minderheid (yn Dútslân: Volksgruppe) erkend yn it Europeesk Hânfêst foar regionale en minderheidstalen fan de Ried fan Europa (ECRML) en ek yn it Ramtferdrach fan Nasjonale Minderheden fan de Ried fan Europa. Mar wat bynt de West-, East- en Noardfriezen tsjintwurdich noch? En hoe moat him dat fertale yn aktiviteiten fan de Fryske Rie?

De wurkgroep hat ein 2023 in startdokumint skreaun, dat dêrnei yn jannewaris 2024 yn de Fryske Rie bepraat is en dêr’t in plan fan oanpak op makke wurde sil. Yn 2025 giet de Fryske Rie fierder mei dit wichtige tema.

Besunigings  
Op in drokbesochte steatemerk waard woansdei 5 juny troch in soad organisaasjes protestearre tsjin besunigings op taal en kultuer. Stifting Fryske Rie wurdt ek troffen en Gerard de Jong fan it EBLT wie mei út namme fan de Fryske Rie op ‘e steatemerk oanwêzich. De reaksje fan de Fryske Rie op de oankundige besunigings is begjin juny stjoerd nei alle leden fan it Kolleezje fan Deputearre én Provinsjale Steaten. Hjirûnder it brief. Op de foto in ympresje fan de steatemerk.



Foto: ©Omrop Fryslân, Ronnie Porte

Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijving

Provinsje Fryslân

Oan de leden fan Provinsjale en Deputearre Steaten

Postbus 20120

8900 HM Ljouwert

Ljouwert, 3 juny 2024

Underwerp: **Fryske gearwurking makket Fryslân sterker yn Europa**

Achte steateleden,

Net eltsenien wit it, mar Fryslân is gâns grutter as de Nederlânske provinsje Fryslân. Der binne ommers ek Fryslannen yn Dútslân. It giet om krekt te wêzen om Ostfriesland yn Nedersaksen en om Nordfraschlönj/Nordfriesland yn Sleeswyk-Holstein. Der binne in soad saken dy’t dizze Fryslannen mienskiplik hawwe as it giet om skiednis, lânskip, kultuer, taal, Fryske frijheid, Waadsee en útdagingen. Fryslân is koartsein, njonken in Nederlânske provinsje ek in Europeeske kustregio.

Hast 100 jier lyn, yn 1925, kamen Friezen út de trije Fryslannen byinoar yn Jever foar it earste

Friesenkongress. Ien fan de dielnimmers oan dat earste kongres wie, om in namme te neamen, Titus Brandsma. Even letter waard ek de Friesenrat/Fryske Rie oprjochte foar it befoarderjen fan de Fryske gearwurking as ûnderdiel fan in ‘frij en demokratysk’ Europa. Dy Fryske gearwurking libbet as in hert. It ôfrûne wykein waarden op it Friesenkongress op it eilân Sylt Saapke Miedema út Ljouwert en myn persoan, Jan Dijkstra út Hitsum (wethâlder fan de gemeente Waadhoeke), werkeazen ta deistich bestjoersleden fan de Ynterfryske Rie. It tema fan de Friesenrat / Fryske Rie foar de kommende trije jier is ‘Fryslân yn Europa’.

It yn Provinsjale Steaten neamde foarstel om de Dútse Fryslannen aktyf te belûken by in folgjende Fryslândei yn Brussel en ek by it Fryske Dútslânbelied foel dan ek yn goeie ierde op it Friesenkongress op Sylt. Ferskate oanwêzige politisy en bestjoerders út Nedersaksen en Sleeswyk-Holstein lieten fuortendaliks witte dat dit idee harren oansprekt en dat se ree binne om harren fertsjintwurdigings yn Brussel dêrby yn te skeakeljen. Under harren wie steatssekretaris Johannes Callsen fan Sleeswyk-Holstein. Earder dit jier liet ek minister Prien fan Sleeswyk-Holstein – dy’t Nederlânske woartels hat - witte wer graach kontakt hawwe te wollen mei it provinsjaal bestjoer fan Fryslân. It seit himsels dat de Fryske Rie graach ree is om dizze kontakten te dielen mei Deputearre Steaten.

Der binne noch mear saken dy’t spylje by de Fryske Rie. Nederlân en Dútslân hawwe beide it Europeesk Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen ûndertekene én it Ramtferdrach foar de beskerming fan nasjonale minderheden. Underdiel fan dat ferdrach is it befoarderjen en mooglik meitsjen fan kontakten tusken in minderheid dy’t yn mear as ien steat wenje, lykas de Friezen. Dit wurdt ek neamd yn it nije Bestjoersakkoart foar de Fryske Taal en Kultuer (BFTK). Foar de gearwurking tusken de Fryslannen falt hjir noch mear út te heljen.

Wy binne dêrom fernuvere oer it foarstel fan Deputearre Steaten om de beskieden subsydzje dy’t de Fryske Rie krijt yn te lûken mei yngong fan 2026. It opbouwen en ûnderhâlden fan de kontakten mei de oare Fryslannen kostet njonken tiid ek jild. De Friesenrat yn Noardfryslân wurde rynsk stipe troch de oerheid en wurket mei beropskrêften. In beslút fan it yn harren eagen grutte en sterke Fryslân yn Nederlân om de stipe foar de Fryske Rie yn te lûken wurdt dêr net begrepen. It is boppedat yn striid mei de troch Provinsjale Steaten útsprutsen ambysje om de gearwurking mei de oare Fryslannen út te bouwen en ek mei de twa neamde ferdraggen fan de Ried fan Europa.

It is ús bekend dat Deputearre Steaten graach mei Fryske organisaasjes yn petear wol om te sjen oft der ek mear gearwurking mooglik is. De Fryske Rie is graach ree ta in petear, mar wy moatte dêr wol in lytse warskôging oan taheakje. Nei in tige slagge Frysk Kongres yn Dokkum yn 2022 is Fryslân yn prinsipe wer oan bar om it grutte Friesenkongress/Frysk kongres yn ús Fryslân te organisearjen yn it jier 2030. Sûnder stipe, yn hokker foarm dan ek, wurdt dat in dreech ferhaal. De kontakten tusken de Fryslannen komme yn dat senario earder op in leger pitsje te stean as dat je wurk meitsje kinne fan de op it Friesenkongress útsprutsen Europeeske ambysjes.

De Fryske Rie organisearret fierder al jierren aktiviteiten dy’t iepenbier tagonklik binne en dêr’t aardich wat minsken út ús Fryslân oan meidogge. It giet dan om saken as de jierlikse boeremoeting, de frouljusmoeting en in moeting foar lokale en regionale politisy. Takommend jier treffe Friezen út de trije Fryslannen inoar wer op Helgolân foar in wykein fol kultuer, wittenskip en polityk. 2025 is yn ús eagen in moai momint om nije ôfspraken te meitsjen foar passende stipe oan de Fryske Rie, mar dat mei fan ús ek earder.

By eintsjebeslút noch it folgjende. Yn it bestjoer fan de Fryske Rie is in grut ferskaat oan ûnderdielen fan de Fryske mienskip fertsjintwurdige. Boere-organisaasjes, frouljusorganisaasjes, de Feriening fan Fryske gemeenten, it bedriuwslibben, tsjerklik Fryslân en de Fryske media binne allegearre fertsjintwurdige yn ús bestjoer. De kontakten mei de oare Fryslannen wurde koartsein droegen troch de mienskip.

Mei rju achtinge,

Stifting Fryske Rie

Jan Dijkstra,

foarsitter

**4. Produktferslach**

**a. Aktiviteite-aginda  
b. Reguliere útwiksels  
c. Gearwurking  
d. Dielname oan (ynter-)Fryske aktiviteiten  
e. Webstek en publisiteit**  
  
**a. Aktiviteiteite-aginda**

De (Ynter)fryske Rie hat in aktiviteite-aginda, dy’t yn ’e regel foar in tal ûnderwerpen jierren yn ’t foar fêststeld wurdt. Der binne tradisjoneel ferskate soarten reguliere aktiviteiten:

* It Ynterfrysk Kongres, dat fan 1925 ôf plakfynt en sûnt de jierren fyftich om ’e trije jier holden wurdt, ôfwikseljend yn ien fan de Fryslannen.

Eltse presidintsperioade fan trije jier wurdt ôfsletten mei in Ynterfrysk Kongres. Healwei 2024 is de presidintsperioade fan Seksje Noard wilens it Ynterfrysk Kongres ôfsletten, en is foar trije jier oergien nei Seksje East. Sjoch fierderop yn dit jierferslach in ferslach fan it kongres.

Earst yn 2030 sil wer in Ynterfrysk Kongres plakfine yn ‘ús’ Fryslân.

* It ‘Friesen-droapen’ (earder de ‘Sternfahrt der Friesen’) op Hilgelân (Helgoland), in kultureel evenemint dat om ’e trije jier plakfynt, mei programmaûnderdielen út alle Fryslannen. Dat barren fan Westerlauwerske en Noard- en East-Friezen is en wurdt holden foar in breed publyk út de trije Fryslannen. Fan 23 oant en mei 25 maaie 2025 is der wer in Friesen-droapen, de sintrale organisaasje is dan yn hannen fan Seksje East.
* De reguliere útwiksels; moetings fan de beropsgroepen dy’t yn de Fryske Rie fertsjintwurdige binne, ôfwikseljend yn ien fan de trije Fryslannen.
* Alle jierren op ‘tredde pinksterdei’ fynt yn Rahe, by Auwerk/Auerk (Aurich) in gearkomsteplak fan de Fryske frijheid, sa’t dy fan âlds bestien hat, by de *Upstalsbeam*. Ut de Fryske Rie wei binne dêr ek fertsjintwurdigers by oanwêzich.

Afbeelding met tekst, boom, schermopname, buitenshuis

Automatisch gegenereerde beschrijving

Jierlikse betinking by de Upstalsbeam

**b. Reguliere útwiksels**

De jierlikse moetings jouwe by útstek mooglikheden om mei minsken fan bûten ús provinsje yn kontakt te kommen en ek oaren priuwe te litten oan ús Fryslân en ús Fryske taal. It is dan ek dúdlik dat wy mei dy aktiviteiten bydrage oan de doelstellings fan de provinsjale beliedsnota ‘Grinzen oer’, te witten it stypjen fan de Fryske taal en kultuer.

*Frouljusmoeting*

Afbeelding met Menselijk gezicht, kleding, persoon, bril

Automatisch gegenereerde beschrijvingFan 10 oant 13 septimber wie de twajierlijkse frouljusmoeting. De organisaasje wie yn hannen fan Seksje East, sadwaande wiene de froulju te gast yn Ihlow, East-Fryslân. De koördinaasje fan de dielnimsters út Westerlauwersk Fryslân is yn hannen fan Akkie Lindeboom-Jager (foto).

Akkie Lindeboom

Aeltsje de Groot-Zantema, ien Ien fan de dielnimsters, makke in treflik ferslach.

***Tiisdei 10 septimber***

Foar de tsien froulju út Westerlauwersk-Fryslân, wat foar ús fansels gewoan *Fryslân* is, wie it net iens sa’n lange reis nei Ihlow. Op healwei moeten wy inoar yn Súdbroek, om dêr by Van der Valk mei-inoar yn de kunde te kommen, en in hapke te iten.

Doe’t wy om healwei trijen yn Ihlow oankamen, reinde it. Mar de ûntfangst yn it “Rathaus” wie sa hertlik, dat dat gau fergetten wie.

Boargemaster Arno Ulrichs, ek foarsitter fan de Ynterfryske Rie en foarsitter fan de Fräiske Räid (de Fryske Rie yn Ostfriesland) die der alles oan, om syn gasten fiele te litten, dat er bliid wie mei har kommen. En fansels naam er de gelegenheid te baat om it ien en oar oer syn gemeente te fertellen en sjen te litten oan de hân fan filmkes. Letter kaam Arno ek noch in pear kear del, deselde jûns noch en by it moarnsbrochje op de lêste dei. Tige belutsen!

Us waard útlein, dat se yn Ostfriesland in echte teeseremoanje hawwe. De East-Fryske teekultuer is yn 2016 as ymmaterieel erfgoed troch de UNESCO erkend. In (wyt) klûntsje yn it kopke, dêr de tee op, harkje nei it knappen fan it klûntsje. Dan mei in rjemmeleppeltsje de rjemme der opdrippe, tsjin de klok yn. Alles kalm en stadich, men moat der fan genietsje. Dan net riere mei it leppeltsje, it leppeltsje komt net earder yn it kopke, as datst genôch tee hân hast. As de rjemme ferdield is oer de tee, kin der dronken wurde. Earst priuwst de rjemme, dan de tee, en as lêste komt it swiet fan it klûntsje. It sprekt fansels, dat der ek spesjale tee brûkt wurdt, der wurde echte teeblêden brûkt, en net samar in pûdsje fan it ien of oar.

Foar ús in hiele nije manier fan teedrinken, mar it hat wol wat!

De froulju út Nordfriesland wiene wat letter as de bedoeling wie, mar ek dy acht froulju kamen noch teplak en sa koene wy mei-inoar op de foto op de trep yn it Rathaus, mei Arno Ulrichs fansels!  
De froulju út Nordfriesland wiene wat letter as de bedoeling wie, mar ek dy acht froulju kamen noch teplak en sa koene wy mei-inoar op de foto op de trep yn it Rathaus, mei Arno Ulrichs fansels.  
It Gästehaus wie tichteby, en dêr koene wy allegearre ús keamer opsykje, wol of net dield mei in keamergenoate. Alles kreas en skjin, mei in goed bêd om op te sliepen.  
Yn “Café am Ihler Meer” stie it jûnsmiel al klear. Neffens Dútske gebrûk grutte schnitzels. Mar it foel der wol yn. De jûn waard ôfsletten yn in sealtsje yn it Gästehaus, mar de measte froulju hiene har noch wol, dus let waard it net.

Afbeelding met buitenshuis, tekst, boom, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving***Woansdei 11 septimber.***

Nei it moarnsbrochje (wat smeitsje dy Dútske hurde broadsjes dochs altyd folle lekkerder as dy fan ús hjir yn Fryslân) waarden de auto’s opsocht om nei KZ-Gedenkstätte Engerhafe te gean. Der wie in rûnlieding yn it Nederlânsk en yn it Dútsk, dat wie kreas foarinoar.

Fan de hjerst fan 1944 ôf waarden de barakken, dy’t yn it doarp Engerhafe stiene, en brûkt waarden om minsken te herbergjen, dy’t tewurk steld wiene, foardere troch de SS. Der kaam stikeltried omhinne en der kamen sa’n 2000 finzenen, dy’t wurkje moasten oan de saneamde “Friesenwall”. Der moasten djippe sluven groeven wurde, dy’t de tanks fan de alliearden tsjinhâlde moasten.

Alle dagen kamen der finzenen út it konsintraasjekamp Neuengamme, dy’t in stikje mei de trein moasten.

Fan de 2000 manlju dy’t yn Engerhafe telâne kamen, binne der 188 stoarn. Hja binne begroeven op it tsjerkhôf fan Engerhafe, letter binne sommigen noch wer opnij begroeven yn eigen omjouwing.

Sûnt maaie fan dit jier is der yn de âlde pastorij fan Engerhafe (it âldste gedielte is fan 1300!) in útstalling oer dy perioade. Der binne hast gjin spoaren mear te finen fan it ferline, útsein dan de grêven op it tsjerkhôf en in tinkstien. Mar op dizze manier komt it ferline hiel tichtby, en it wie hiel yndruk meitsjend om dit te sjen en te ûnderfinen.

It ûnminsklike wat dizze mannen meimakke ha, it wurkjen yn wietens, kjeld, want it wie hjerst en winter. Hast gjin klean op en oan, lang net genôch iten, in panne wetter dêr’t in jirpeltsje yn dreau, wat foar “sop” trochgean moast. In stikje bôle, dêr’t noch wat fan sjem as woarst op siet as se gelok hiene. Yn Neuengamme moarns 4 oere fan ’t bêd, oeren op appèl, dan de reis nei Engerhafe.

Minsken dy’t it oerlibbe ha, fertelden dat se de treinreis it noflikst fûnen, dan koene se even sitte.

Ferhalen oer deaden, dy’t meisleept waarden om’t se wer “op appèl” moasten, der waard teld en der mocht net ien ûntbrekke...Letter de boereweinen, dy’t de deaden ophellen.

It binne ferhalen dy’t ús ek no noch altyd djip reitsje, mar se meie net fergetten wurde.

Allinne dêrom is it belangryk dat útstallingen as dizze der binne, en dat der harke wurde kin nei de ferhalen, hoe ferskriklik ek.

Yn de grutte tsjerke fan Engerhafe fertelde Uta Mansholt, fan de organisaasje fan de Frouljusmoeting, en lid fan de Fräiske Räid, ús fan alles oer wat dêr te sjen is. In prachtich trijelûk, in hiel bysûnder doopfont. Se fertelde ek, dat de tsjerke yn earder tiden noch folle grutter west hat, 60 meter lang. Wat oanjout, dat Engerhafe in ryk plak wie. Wat mear jild, wat grutter de tsjerke!

Wylst wy yn de tsjerke wiene, kaam der in tongerbui oer ús hinne. Mar wy hiene in goed plak…

Foar it middeismiel setten wy ôf nei Moordorf. By “Herberts” stie der in buffet klear mei fleis, hin, jirpels, jirpelkroketten en allerhande griente. En dat lieten wy ús goed smeitsje!

Afbeelding met buitenshuis, hemel, kleding, wolk

Automatisch gegenereerde beschrijvingMiddeis wie it tiid foar in oar stikje skiednis, wat soms ek net al te fleurich is. It Moormuseum fertelt fan it swiere libben, dat generaasjes minsken hjir op de “Moor” hân ha.

It iepenloftmuseum lit sjen, hoe’t se yn in plaggehutte begongen, om it feangebiet te ûntginnen, en om turf te stekken. Doe’t se op de liemlaach kamen, koene de húskes fan liem makke wurde, en noch wer letter kaam der bakstien om it liem hinne. Sa stadichoan koe der dus foarútbuorke wurde, mar it folk fan de “Moor” is altyd lytsachte en waard skoudere troch de omjouwing. En dat duorre oant djip yn de tweintichste iuw!

Foar ús net ûnbekend fansels, ek wy kinne de ferhalen fan it “heidefolk”, dy’t ek noch net sa lang achter ús lizze!

Afbeelding met buitenshuis, meubels, huis, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijvingDer wurdt sein: “Dem Ersten der Tod, dem Zweiten die Not, dem Dritten das Brot”. Mar dat is wol oer sa’n 200 jier útsmard, dus foar fierwei de measte minsken dy’t hjir wenne en arbeide ha, wie it “Tod”of “Not”.

Grut is dan ek de tsjinstelling, as men as ôfsluting wer oan de tee sit, mei in hearlik stik gebak, opnij de teeseremoanje!

Yn it moaie winkeltsje fan it museum waarden ek noch troch ferskate froulju ynkeapen dien.

In tige slagge dei, wat my oangiet. It ferline mei dan wol achter ús lizze, mar it hat weardefolle ferhalen, dêr’t wy ek hjoed-de-dei noch fan leare kinne.

De trije froulju, dy’t út Fryslân, in dei by ús op besite wiene, Akkie Lindeboom, fan de Fryske Rie, ús kontaktpersoan fan de frouljusmoeting, Gelkje Schotanus, ek fan de Fryske Rie, en Pytsje de Graaf, âld-foarsitter fan de Fryske en Ynterfryske Rie, gongen wer nei hûs. Saapke Miedema fan de

Fryske en Ynterfryske Rie en har freondinne Joke Blokker wiene ek de moarns kommen, mar bleaune noch twa nachten oant en mei de ein fan de frouljusmoeting.

It jûnsmiel wie wer yn “Café am Ihlermeer”. De bernepizza’s smakken bêst, mar wiene foar in grut oantal froulju ek noch te grut…

Nei sa’n dei is der net folle ferlet mear, om jûns noch fan alles út te finen. In diel fan de froulju kaam net mear fan de keamer ôf, al wiene der ek in oantal, dy’t de kuierskuon noch efkes oan diene. De measte ljochtsjes gongen op tiid út…

***Tongersdei 12 septimber.***

Nei wer in hearlike Frühstück yn it kafee in nije dei mei in protte nijsgjirrige dingen.

Moarns setten wy ôf nei Aurich foar in besite oan it “Landschaftshaus”. Dêr waarden wy ûntfongen yn in ymponearjende seal, fansels wer mei tee, en, wat der ek by heart, de rezine/krintebôle.

Troch in tige entûsjaste meiwurkster waarden wy ûntongen en dr. Haiko Suhr, direkteur fan de Biblioteek en meiwurker fan de Ostfriesische Landschaft, waard ús fan alles út de doeken dien oer de “Ostfriesische Landschaft”.

Dat it net allinne giet oer “lânskip”, sa as wy dat fertale soene, die al gau bliken. De hiele bestjoerlike ûntsteansskiednis kaam foarby. Krekt sa as hjir by ús is it ek begongen mei trije groepen dy’t bestjoersrjocht hiene: de adel, de boargers en de boeren. It *Eala Frya Fresena* wat wy kenne, wie ek yn Eastfryslân fan belang. Dat hat hiel lang trochspile. Yn 1678 krige de Ostfriesische Landschaft sels noch in eigen wapen fan keizer Leopold 1, mei dêrop in ridder mei in beam op de Upstalsboom. Dy heuvel is it symboal fan de Fryske frijheid. By de Upstalsboom kamen al yn de Midsiuwen de ferskillende Fryske folken by inoar om rjochten en frijheid te fersterkjen.

Letter rekke dat yn ûngebrûk, mar yn it begjin fan de 19-de iuw waard der nij libben ynblaasd.

En sa bestiet de Upstalsboom noch altyd en komme de Friezen út alle kontreien op de tiisdei nei de Pinksterdagen by elkoar op dat plak.

Fansels hat de polityk him ek yn Ostfriesland oanpasse moatten oan nije tiden. Mar noch altyd is de Ostfriesische Landschaft ferantwurdlik foar kultuer, wittenskip en oplieding en ha se har fertsjintwurdiging yn it parlemint.

Op allerhande wize wurdt der wurke om it ferline sichtber te meitsjen, mar ek om in goed funemint te bouwen foar de takomstige generaasjes.

Wat ek net ûnbelangryk is: de taal kriget ek in protte omtinken, it “Plattdüütsk” driget te ferdwinen, en ek dêr wurdt fan alles oan dien om it tij te kearen.

De skiednis wie ek yn dit gebou dúdlik werom te finen yn al de skilderijen fan bestjoerders, mar ek yn in neistlizzende seal, fol mei taastber ferline.

Nei dit ferhaal oer doe en no, wie elk frij om te gean en te stean. Nei in koarte besite oan de biblioteek giene wy mei syn fjouweren nei de Upstalboom, om sa dizze moarn “yn styl” ôf te sluten.

Foar de middei stie “Klosterstätte Ihlow” op it program.

Op de kuier derhinne, fan it parkearterrein ôf 800 meter, wie al in keunstútstalling te sjen.

Boppe ús holle seagen wy allerhande teksten oer de “Fryske frijheid”. Dat keunstwurk jout de ferbining oan, dy’t de frije Friezen hiene mei de Sistersiënser muontsen, dy’t sûnt 1228 op it kleaster wurken en wennen.

Fan it kleaster is net folle oerbleaun, ek al wie it ien fan de wichtichste yn it noarden. Us “eigen” kleaster Claarkamp yn Rinsumageast wie ek ien fan dizze Sistersiënser kleasters, mar wy koene yn de útstalling sjen, dat dit hiel wat lytser en beskiedener wie as dat fan Ihlow.

Op it plak fan it alter is in rekonstruksje makke yn ‘e styl fan it âlde kleaster. Hiel ymposant. Yn Fryslân ha wy yn Wytmarsum it meniste kontoeretsjerkje, mar dit is wol fan in oar kaliber!

Hiel moai is de útstalling mei de opgravingen ûnder dizze stielkonstruksje.

Wy waarden opnij meinommen de skiednis yn, dizze kear it rike roomske libben yn de midsiuwen. Uta wist ek hjir in protte fan, en besocht ús yn it Nederlânsk dêr alles fan te fertellen.

Persoanlik fûn ik de “stilteromte” op it plak fan it alter hiel moai. Wy ferbûnen ús dêr letterlik mei-inoar, troch elkoar de hân te jaan en even stil te wêzen. Spontaan klonken der noch in pear lieten. Sa’n omjouwing docht dochs wat mei minsken.

Foarôfgeand oan de rûnlieding yn it eardere kleaster, hiene wy ek al wer oan de tee mei gebak west, ek dat wie hjir tige ynoarder.

Der wie eins te min tiid om alles goed te besjen, sa hat mar in part fan de froulju yn de tún west.

Mar wa wit, komt der nochris in nije kâns. It wie ek hjir de muoite wurdich.

Afbeelding met overdekt, kleding, persoon, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met muur, overdekt, huis, winkel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Oan alles komt in ein, en de pasta wachte yn it “Café am Ihlermeer”. Opnij lieten wy it ús goed smeitsje, en dêrnei koene wy ús opmeitsje foar de lêste jûn mei elkoar.

Der wie in ferrassing regele: Ilse Macclean siet klear om ús te fermeitsjen mei har sjongen en spyljen. Dat spyljen die hja op ferskillende ynstruminten: gitaar, ukelele en akkordeon.

De ferskes wiene oer it algemien humoristysk, mar ek it wat “serieuzere wurk” kaam foarby.

It duorre eins fierstente koart, wat mysels oangiet hie se de hiele jûn wol sjonge mocht!

Afbeelding met muur, overdekt, persoon, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met persoon, kleding, muur, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijvingMar ja, lokkich hiene wy ús eigen muzikant ek mei. Jetske Anema helle har akkordeon foar it ljocht. Der wiene sjongmappen fan har en fan Fokje Boersma, en sa koene wy in oantal Fryske lieten hearre litte oan de Ost- en Nordfriezen. Fansels wiene der meisjongers, sa as de “Drunken sailor” en “My Bonny”. En it liet “Dêr’t de Noardseeweagen spiele oan it strân”, bliek ek in liet te wêzen, dat yn de oare Fryslannen bekend is. Al hie ik it idee, dat de measte Westfriezen” dit liet net mear sa yn it ûnthâld hawwe...

Al mei al wie it in gesellige jûn, mar ek no waard it net hiel let. De yndrukken fan sa’n hiele dei meitsje, dat men syn nocht wol hat op in gegeven momint.

Freed 13 septimber.

Afbeelding met kleding, persoon, muziek, muziekinstrument

Automatisch gegenereerde beschrijvingJa, en dan komt it ôfskied. It giet dochs altyd wer hurder om as dat men tinkt.

Nei noch in lekker moarnsbrochje wie it koffers pakke en keamers opromje.

Ofskied nimme fan froulju, dy’t nei in pear dagen dochs wol eigen waarden. De iene wat mear as de oare fansels. Eins binne twa dagen dan ek te koart. Tsjin de tiid, dat men nei hûs giet, wurdt it praten mei elkoar en de kommunikaasje yn it Dútsk flotter en better…

Mar dat is destemear in reden om oer twa jier opnij nei de Ynterfryske froulju’s moeting te gean, ek al moatte wy dan “hielendal” nei Nordfriesland.

Ik sjoch der al nei út!

Afbeelding met kleding, persoon, muur, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met Menselijk gezicht, persoon, kleding, bril

Automatisch gegenereerde beschrijving*Boeremoeting 2.0*  
Freed 5 july hat der in delegaasje út namme fan de Fryske Rie op besite west yn East- Fryslân yn it ramt fan in Boeremoeting. De organisaasje út namme fan de Fryske Rie wie yn hannen fan Teun de Jong (foto).  
It doel wie om op Ynter-Frysk nivo net allinnich wer kontakten te lizzen mei de lânbou en de mienskip yn de oare Fryslannen, mar ek te sjen nei de oerienkomsten fan útwurking fan Europeesk belied en situaasjes en de ferskate oplossings yn de neamde gebieten.   
Dêrta is der in besite brocht oan it melkfeebedriuw fan de famylje Borde yn Jemgum oan de Eems. Oanslutend ûntstiene oan ‘e keukentafel moaie petearen oer buorkjen yn de breedste sin fan it wurd yn beide regio’s en oerienkomsten en ferskillen yn regionale, lokale, lanlike en Eurpeeske regeljouwing ensfh. Nei it middeismiel hat de groep in besite brocht oan it kulturele erfguod fan it stien- en dakpannefabryk fan eartiids Cramer yn Midlum. Sûnt de 18e iuw waard der stien bakt fan klaai út ôftichele greiden oan de Eems. It fabryk wie yn 1962 noch modernisearre maar moast yn 1972 de doarren slute om't de skaalgrutte en dêrmei de konkurrinsjeposysje mei de konkurrinsje net mear fol te hâlden wie. Sûnt de sluting is de wurkgelegenheid ferdwûn en moatte de stiennen en dakpannen earne oars wei komme. Om't it fabryk noch wol werkenber is, is it sûnt 15 jier in yndustrieel monumint, beheard troch in stifting fan frijwilligers. Dêrmei is it ferhaal fan dy fabryk symptomatysk foar de yndustriële produksje yn de Fryslannen yn it algemien. In libbene kultuer bliuwt at der ek in stik brea mei fertsjinnne wurdt!

Teun de Jong,   
fertsjinwurdiger lânbou yn de Fryske Rie

Hjirûnder it parseberjocht fan Seksje East

**Interfriesisches Bauerntreffen im Rheiderland**

**Leer, 08.07.2024**

Nach jahrelanger Pause trafen sich am Freitag, den 5. Juli auf dem Betrieb von Insa und Klaus Borde in Oldendorp erstmals wieder Bäuerinnen und Bauern aus dem niederländischen Friesland und Ostfriesland, um die Tradition des interfriesischen Bauerntreffens wiederzubeleben, das aus Altersgründen eingestellt worden war. Vorangegangen war bereits im Vorjahr ein erster Besuch einer ostfriesischen Delegation in Leeuwarden, um neue Kontakte zu knüpfen. Die Initiative zu diesem neuen Anlauf kam von den jeweiligen Vorsitzenden der Sektionen West und Ost des Friesenrats, Jan Dijkstra aus Hitzum und Arno Ulrichs aus Ihlow sowie Teun de Jong aus St. Annaparochie, dem landwirtschaftlichen Vertreter im Vorstand. Das Projekt „Interfriesisches Afbeelding met persoon, kleding, muur, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingBauerntreffen“ wird durch das Interreg-Programm Deutschland-Nederland sowie seinen Programmpartnern ermöglichts und von der Europäischen Union (EU) kofinanziert.

Da es sich bei den Teilnehmern hauptsächlich um Milchviehhalter handelte, kam es nach dem Betriebsrundgang über den Milchviehbetrieb der Gastgeber zunächst zu einer lebhaften Diskussion über die Herausforderungen der Branche diesseits und jenseits der Grenze. Dabei wurden viele Gemeinsamkeiten festgestellt, gerade hinsichtlich der Vorschriften und Auflagen bei der Umsetzung der europäischen Agrar- und Umweltpolitik. Wölfe, Gänse und Rabenkrähen treiben auf beiden Seiten ihr Unwesen, der Erhalt der Wiesenbrüter auf Grünland steht überall auf der Agenda. Beim Umgang mit der Nitratrichtlinie gibt es jedoch Unterschiede: Während Deutschland den Fokus auf die Wasserqualität richtet, spielt in den Niederlanden der Eintrag über den Luftweg die Hauptrolle.

Afbeelding met kleding, persoon, muur, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingNach einem gemeinsamen Mittagessen in Ditzum war eine Führung im Ziegeleimuseum in Midlum ein weiterer Höhepunkt des Treffens. Der Altziegler Paul Zimmer hat selbst von 1955 bis 1972 in der Ziegelei gearbeitet und berichtete anschaulich aus der Geschichte und Praxis der Ziegelbrennerei. Die Teilnehmer waren sich einig, dass im nächsten Jahr eine Fortsetzung des Projekts in Angriff genommen werden soll und dazu möglichst auch Gäste aus Nordfriesland eingeladen werden sollen. Gleichzeitig werden verstärkt jüngere Mitglieder angesprochen, um den internationalen Austausch dauerhaft zu entwickeln.

**c. Gearwurking   
  
*It Europeesk buro foar Lytse Talen****Fryske Rie* is ien fan de ynstânsjes dy’t in sit ha yn it *Europeesk Buro foar Lytse Talen* (EBLT), dat by *Mercator* yn de Fryske Akademy ûnderbrocht is. Ut namme fan de Fryske Rie wenne Saapke Miedema de gearkomsten by. Yn 2025 nimt Onno Falkena dy taak oer.

***It FYK en Ried fan de Fryske Beweging***  
De *Fryske Rie* is stiper fan it FYK (jongereinferiening ‘Frysk Ynternasjonaal Kontakt’) en lid fan de *Ried fan de Fryske Beweging*. Ut namme fan de *Fryske Rie* hat Han Nijdam in sit yn de Ried fan de Fryske Beweging.

Lykas oare Fryske organisaasje hat de Ried fan de Fryske Beweging ek mei de Fryske Rie yn petear west oer gearwurking en takomst.

***Kontakt mei de Provinsje Fryslân***

Beliedsmeiwurker Harmen Akerboom is út namme fan de Provinsje Fryslân de kontaktpersoan fan de Fryske Rie.

***DINGtiid,* it advysorgaan foar de Fryske taal**DINGtiid is oprjochte by de Wet Gebrûk Fryske Taal (2014). De wetlike taak is de likense posysje fan de Fryske en Nederlânske taal yn Fryslân te befoarderjen. DINGtiid advisearret dêroer oan Ryk, Provinsje Fryslân, bestjoersorganen en rjochterlike ynstânsjes. Dêrneist befoarderet DINGtiid de maatskiplike diskusje oer it Frysk

Ut namme fan de Fryske Rie wiene in tal leden by de DINGtiid-lêzing op 9 novimber. It wie in nijsgjirrige lêzing oer ‘Frysk yn ‘e soarch’ en der wie genôch tiid om kontakten oan te heljen en by te praten.

**d. Dielname oan (ynter-)Fryske aktiviteiten**

**Ta neitins**

Afbeelding met Menselijk gezicht, kleding, persoon, microfoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

In pear wiken foar it Ynterfrysk Kongres ferstoar hommels Ilse Johanna Christiansen. Us tige warbere foarsitter fan de Ynterfryske Rie. De Fryske Rie pleatste in ‘Ta neitins’ op it webstek.

15 maaie is ta grut fertriet fan tal fan Friezen frou Ilse Johanna Christiansen (70) út Bredstedt (Schleswig-Holstein) hommels ferstoarn. Ilse Johanna Christiansen wie sûnt 2013, as earste frou, foarsitter fan de Friesenrat yn Noard-Fryslân Dútslân. En út dy rol foar trije jier (fan 2021 ôf) foarsitter fan de Ynterfryske Rie, it oerkoepeljend gearwurkingsorgaan foar de Fryske minderheden yn Dútslân en Nederlân, de saneamde seksjes Noard, East en West. Earst ein maaie oankommend soe se op Söl (Sylt) wilens it trijjierliks Ynterfrysk Kongres, dat sûnt 1925 ôfwikseljend yn West-, East- en Noard-Fryslân holden wurdt, ôfgean en it foarsitterskip oerdrage oan de foarsitter fan de Fräiske Räid (Sekje East).

Ilse Johanna Christiansen wie o sa beflein en tige aktyf foar it Frysk. Tal fan projekten op Frysk mêd binne har ta te rekkenjen, bygelyks dat op har inisjatyf it tradisjonele Biikebrennen ta UNESCO-kultuererfguod ferklearre waard. Har siswize wie ‘Wy binne Friezen en dat wolle we ek bliuwe’.  
Njonken har ynset foar it Frysk wie se ek polityk aktyf (SSW), mar ek mem en beppe, se hie har lytse beppesizzers it Noardfrysk noch sa graach leare wold.   
  
De Fryske Rie (Seksje West) is har tige tankber foar har grutte ynset, net allinne foar it Noard-Frysk, mar ek foar oare minderheden en ek foar Westerlauwersk Fryslân. Sa hat se in tal jierren lyn út namme fan de Ynterfryske Rie in petysje ôfjûn op de Nederlânske ambassade yn Berlyn, tegearre mei har jongste dochter Helen. De petysje wie in protest tsjin it doetiidske plan fan steatssiktaris Sander Dekker (VVD) om Omrop Fryslân opgean te litten yn in nije sintralisearre organisaasje foar alle regionale omroppen.   
.   
De Friezen sille Ilse Johanna Christiansen as in markante sterke Friezinne yn it ûnthâld hâlde.

**Ynterfrysk Kongres**It trijejierliks foarsitterskip fan seksje Noard waard ôfsletten mei in kongres op Sylt.

De útnûging   
Afbeelding met tekst, Brochure, schermopname, Afdrukken

Automatisch gegenereerde beschrijving  
Ynterfrysk Kongres op Sylt ‘Goede freon kom deryn’

31 maaie – 2 juny 2024

Bêste minsken,

De Ynterfryse Rie is in gearwurkingsferbân fan trije Fryslannen, oftewol de trije seksjes yn West, East en Noard. De leden besteane út de leden fan de Fryske Rieden en it foarsitterskip wikselet om de trije jier. Seksje Noard is oant oant begjin juny foarsitter, dêrnei nimt seksje East it roer oer. Dêrmei wurdt trije jier ôfsletten mei in rige ynter-Fryske gearkomsten lykas it frouljustreffen, de Hilgelân (Helgoland)-reis, in bestjoersgearkomste, algemiene gearkomsten en in soad ideeën. Nettsjintsteande tsjinwurkjende omstannichheden sa as de koroanakrisist wolle wy sjen nei wat wy berikt hawwe en wêr’t wy hinne wolle.

Dat wy biede alle Friezen gelegenheid om trije dagen mei-inoar te laitsjen, te diskusjearjen en gewoan dingen te dwaan dy’t it bêste beskriuwe dat wy byinoar hearre yn de prachtige natuer op it Noardsee-eilân Sylt. Elkenien is wolkom! *Op Söl'ring* (dat wol sizze: ‘yn it Sylter Noardfrysk’) sizze wy it sa: ***Gur Frinj kum iin!*** (‘goede freon, kom deryn!’).

Me hartelk Gröötnisen  
Ilse Johanna Christiansen  
Foarsitter Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord en Interfriesischer Rat

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, document

Automatisch gegenereerde beschrijving

It wie in goed slagge kongres, mei û.o. belangstelling fan de media fanwege it oprjochtsjen fan in Ynterfrysk Koar.  
Afbeelding met kleding, person, hemel, schoeisel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Der wiene tal fan nijsgjirrige lêzings, sa wist Prof. Thomas Steensen by de lêzing oer ûntstean en skiednis fan de Ynterfryske Rie te fertellen dat Titus Brandsma ien fan de dielnimmers oan it earste Friesenkongress wie. 100 jier lyn, yn 1925, kamen Friezen út de trije Fryslannen dêrta byinoar yn Jever.

Afbeelding met tekst, krant, Menselijk gezicht, Nieuws

Automatisch gegenereerde beschrijvingIt nije Deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie foar de kommende trije jier waard beneamd.

In ferslach fan dielnimmer Sytze T. Hiemstra  
Boarne: Nij Frisia, Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse, winter 2024, nr. 4

Afbeelding met kaart, tekst, atlas

Automatisch gegenereerde beschrijvingDe Ynterfryske Rie is in gearwurkingsferbân fan trije Fryslannen, oftewol fan de trije seksjes West, East en Noard. De leden besteane út de leden fan de Fryske Rieden en it foarsitterskip wikselet om de trije jier. Seksje Noard wie oant begjin juny 2024 foarsitter, dêrnei naam de Seksje East it oer. De Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord organisearre yn 2024 it Ynterfrysk Kongres fan de Ynterfryske Rie (besteande út de trije seksjes yn West-, East- en NoardFryslân). Dat wie foar de Jongfryske Mienskip (JFM) oanlieding om der mei in beheind selskip yn in lyts buske hinne om de bannen mei de ‘oare’ Friezen oer de grins wer wat oan te heljen. De aktiviteitekommisje fan de JFM (Seye Herke Brinkman en Joeke van der Heide) soargen foar alle tariedings en soks is foar ús fansels hiel noflik. Earder kaam ik wol op Sylt (Söl) as bestjoerslid fan de Seksje West fan ús eigen Fryske Rie, mar ik bin nei 16 jier no út it bestjoer (2006-2022) en dan leit it mei ferfier hiel wat dreger. Moai dat de aktiviteitekommisje fan de JFM doe yn it gat springe en in bedriuwsbuske fan Seye H. Brinkman ynsette koe. Seye soe ús ride, mar it hommels ferstjerren fan syn heit flak foar it ôfreizgjen makke dat ûnmooglik. Joeke koe it stjoer oernimme en ús reis sa dochs trochgean litte. Ek it hommels ferstjerren fan Ilse Johanna Christiansen, de foarsitster fan de Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord, op 15 maaie, dus koart foar de iepening fan it kongres, lei in skaad oer de moeting. Ilse Johanna hat fan grutte betsjutting west foar de ynter-Fryske kontakten. Jierrenlang haw ik har troffen by de gearkomsten en oare moetings fan de Ynterfryske Rie. Hja is winliken net goed te ferfangen.


Afbeelding met tekst, kaart, diagram, atlas

Automatisch gegenereerde beschrijvingFreed, 31 maaie 2024: hinnereis ús Jongfryske delegaasje stiek op de hinnereis op healwei de reis efkes oan om pypskoft te hâlden yn de gesellige Bäckerei Schwartz yn Elsdorf, dat healwei tusken Bremen en Hamboarch leit. Moai op ’e tiid kamen wy mei ús buske oan by de Hindenburgdaam om mei de trein fan it fêstelân nei Sylt/Söl te reizgjen. It wie drok by de trein, dat it duorre noch gâns in hoart foar’t wy derop koenen. Dochs kamen wy noch aardich op ’e tiid oan by it ‘Rathaus’ fan Westerland/Weesterlön om dêr te harkjen nei de wolkomstwurden en de bestjoersgearkomste fan de Ynterfryske Rie. Net alles wie lykwols goed te ferstean fanwegen it lûd. Nei de gearkomste op nei List en ús ûnderkommen yn Klappholtal/Akademie am Meer. It leit oan de noard‐ westlike kant fan it eilân, prachtich tsjin de dunen, hat gâns fersprate sliepplakken op in grut terrein en is ien fan de âldste folkshegeskoallen yn Sleeswyk-Holstein. It wie my fan in eardere besite as bestjoerslid fan de Fryske Rie (Seksje West) noch aardich bekend.

**‘Sitzung des Beratenden Ausschusses für Fragen der friesischen Volksgruppe’**Ienris yn it jier wurdt de saneamde **‘**Sitzung des Beratenden Ausschusses für Fragen der friesischen Volksgruppe’ holden. Yn 2017 wie de provinsje Fryslân ek útnûge; doe wiene deputearre Poepjes en beliedsamtner Riemersma derby. Sy hawwe doe oanbean dat ien fan de earstfolgende gearkomsten wol yn Ljouwert holden wurde koe. Dat is op dit stuit noch net realisearre. De jierlikse 2024 Sitzung is bywenne troch fertsjintwurdigers fan seksjes Noard en East.  
**Europäische Straße der Friesen**Der hawwe yn 2021 ferskate petearen west, sawol yn Fryslân as yn ynter-Frysk ferbân, oer hoe’t de Strasse der Friesen, de ferbining oer sawol echte diken as troch taal en kultuer, ta stân komme kin. In ûndersyk troch de oplieding Toerisme fan de HBÛ yn Heide, Dútslân jûch mear fragen as antwurden en de konklúzje fan alle belutsenen wie dat der earst yn it eigen Fryslân praat wurde moat oer dy fragen. Oant no ta siet dit projekt ta neier oarder yn ‘e iiskast, mar sûnt koart binne de kontakten wer oanhelle. De oanlieding is de gearwurking dy’t de inisjatyfnimmers efter it plan Magna Frisia sykje.

6 july 2024 Boarne: RTV NOF/Omrop Fryslân

**Mei nij doarp werom nei de sânde iuw: tiid fan Magna Frisia moat oplibje**

*In nij doarp yn de gemeente Noardeast-Fryslân. As it oan de inisjatyfnimmers fan it projekt Magna Frisia leit, komt it der. Mei it doarp moat sjen litten wurde hoe't Friezen yn de sânde iuw libben.*De projektgroep hat de ôfrûne tiid drok dwaande west mei tariedingen en it oanfreegjen fan subsydzjes. Freedtemiddei waarden de earste sketsen bekend makke by in gearkomste yn it âlde stedhûs yn Dokkum. It doarp soe komme moatte by de Hoek van Band by Lauwerseach. Dy lokaasje is net foar neat útsocht. "It ferline fan Fryslân wie dochs echt op de grins tusken wetter en lân en dat is dêr hiel moai. Je hawwe dêr ek noch frij sicht oer it wetter sûnder dat je fierder wat yn byld hawwe", seit Oeds Westerhof fan de projektgroep.  
*Magna Frisia*Yn de sânde iuw wie de ynfloed fan Fryslân it grutst. De perioade stiet ek wol bekend as de sulveren iuw. It wie de tiid fan Magna Frisia, in gebiet dat rûchwei fan Brugge yn België oant Bremen yn Dútslân rûn.Yn it doarp moat it gefoel fan dy tiid nei foaren komme. As it allegear slagget, moat it doarp der om 2027 hinne stean.

Sa moat it doarp der aanst útsjen © RTV NOF

**e. Webstek en publisiteit**De *Fryske Rie* kundiget har moetings oan en docht ferslach fan har aktiviteiten op [www.fryskerie.frl](http://www.fryskerie.frl/) en de eigen Facebookside. By aktiviteiten wurde parseberjochten ferstjoerd.

De *Ynterfryske Rie* kundige har moetings oan en docht ferslach fan har aktiviteiten op [www.interfriesischerrat.de](http://www.interfriesischerrat.de).

**5. Organisaasje**

**a. It bestjoer**

De gearstalling fan it algemien bestjoer fan de Fryske Rie is regele yn it karbrief.

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, glimlach, muur

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Menselijk gezicht, kleding, persoon, bril

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.

Lolke Folkertsma Saapke Miedema

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, glimlach, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijvingMei yngong fan 28 maaie hat Lolke Folkertsma ôfskie naam fan de Fryske Rie. Sûnt 26 maart 2015 hat er as lid fan it Deistich Bestjoer de finânsjes fersoarge. Mei yngong fan 1 jannewaris 2025 hat Saapke Miedema de Fryske Rie ferlitten. Sûnt 4 septimber 2018 makke se as sekretaris diel út fan it Deistich Bestjoer. In funksje dy’t se fan 2005 oant 2013 ek ferfold hie.   
  
Fan 28 maaie 2024 ôf ferfollet Klaas Pool de funksje fan ponghâlder.  
fan 1 jannewaris 2025 ôf meitsje Bouke Slofstra en Geertje Dijkstra diel út fan de Fryske Rie, respektivelik yn de funksjes fan sekretaris en projektliedster.

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, boekenkast, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bouke Slofstra

Klaas Pool

Afbeelding met Menselijk gezicht, glimlach, persoon, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Geertje Dijkstra

It bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) hat dêrmei mei yngong fan 2025 de neikommende gearstalling:

\* Jan Dijkstra, foarsitter, Deistich Bestjoer  
\* Bouke Slofstra, sekretaris, Deistich Bestjoer  
\* Klaas Pool, ponghâlder, Deistich Bestjoer  
\* Froukje de Jong-Krap, sekretaris ynter-Fryske saken  
\* Geertje Dijkstra, projektliedster  
\* Onno P. Falkena, media  
\* Ridzerd Hooijenga, Fryske tsjerken  
\* Teun de Jong, boeren  
\* Akkie Lindeboom, Vrouwen van Nu   
\* Han Nijdam, Fryske Akademy  
\* Gelkje Schotanus, bedriuwslibben

It roaster fan ôfgean sjocht der as folget út:

**Beneamd: Giet ôf:**

2020 (febr.) Froukje de Jong-Krap 2025

2021 (maaie) Onno P. Falkena 2025  
2021 (jun) Ridzerd Hooijenga 2025  
2021 (sept.) Akkie Lindeboom 2025  
2015/2019/2022 (maaie) Lolke Folkertsma 2026  
2014/2018/2022 (des.) Gelkje Schotanus 2026  
2019/2024 (aug.) Han Nijdam 2027

2020/2024 (jan.) Teun de Jong 2028  
2024 (nov.) Bouke Slofstra 2028  
2024 (nov.) Geertje Dijkstra 2028

Ofgeande leden binne daliks op ’en nij foar 4 jier te beneamen of werkiesber.

**b. Gearkomsten**

It bestjoer fan de *Fryske Rie* is yn 2024 seis kear gearkommen, nammentlik op 8 febrewaris, 21 maart, 27 maaie, 9 july, 23 septimber en 19 novimber. De gearkomsten wiene yn de biblioteek fan Dokkum (4x) en yn it gemeentehûs fan Frjentsjer (2x). It Deistich Bestjoer hat ek in tal kearen online, telefoanysk en fysyk oerlein.

**6. De Ynterfryske Rie**

(IFR - Interfriesischer Rat): www.interfriesischerrat.com

De *Ynterfryske Rie* (YFR) is de koepel dêr’t alle trije Fryske Rieden lid fan binne. Se wurde yn dat ferbân oantsjut as de seksjes Noard, East en West.

It *algemien bestjoer* bestiet út alle leden fan de algemiene bestjoeren fan de trije Fryske Rieden. Dat betsjut dus dat alle leden fan de Fryske Rie dêryn sitte. Foarsitter fan juny 2021 ôf oant healwei maaie 2024 wie Ilse Johanna Christiansen. Fan maaie 2024 ôf Heinrich Bahnsen.

Burohâlder foar Seksje Noard is Frank Nickelsen. Neffens wenst wikselet it foarsitterskip en it skriuwerskip om ‘e trije jier.

It *deistich bestjoer* (de ‘Vorstand’) bestiet út 2 leden fan eltse seksje. Foar East-Fryslân binne dat Arno Ulrichs (foarsitter seksje East) en Dieter Baumann, foar Noard-Fryslân Heinrich Bahnsen (foarsitter Seksje Noard) en Gudrun Fuchs. Yn 2024 hiene foar ús Fryslân Jan Dijkstra (foarsitter Seksje West) en Saapke Miedema in sit yn de *Vorstand*. It deistich bestjoer fan de Ynterfryske Rie kaam yn 2024 tal fan kearen online gear.

De *Fryske Rie* hat twa susterorganisaasjes, dy’t mei de Fryske Rie de *Ynterfryske Rie* foarmje. It binne:

***Frasche Rädj Sektion Nord***  
[www.friesenrat.de](http://www.friesenrat.de/)  
*Frasche Rädj Sektion Nord*

*De seksje Noard wie ein 2024 sa gearstald:*\* Heinrich Bahnsen (Nordfriesischer Verein), foarsitter Vorstand YFR;   
\* Maren Jessen (Sölring Foriining), finânsjes Vorstand YFR;  
\* Gudrun Fuchs (Nordfriesischer Verein), lid Vorstand YFR  
\* Charly Rickmers (Ferring Ferian);  
\* Claas Riecken (Friisk Foriining);  
\* Hans-Georg Hostrup, (Heimatbund Landschaft Eiderstedt);   
\* Jürgen Ingwersen (Sölring Foriining);   
\* Ellin Nickelsen (Verein für das Nordfriesisches Institut eV);  
\* Jens Quedens (Öömrang Ferian  
\* Eva Waltemath (Gemeinde Helgoland);   
\* N.N. (Nordfriisk Teooter)  
Geschäftstelle Sektion Nord: Frank Nickelsen

***Freeske Raad/ Fräiske Räid Sektion Ost****Freeske Raad/ Fräiske Räid Sektion Ost*

*Gearstalling seksje East (Friesenrat) ein 2024:* \* Arno Ulrichs (Friesisches Forum), foarsitter, lid *Vorstand* YFR;   
\* Dieter Baumann (Ostfriesische Landschaft), fise-foarsitter, lid Vorstand YFR  
\* Volker Landig, ponghâlder (Oldenburgische Landschaft und Jeverländer Altertums-   
 und Heimatverein); finânsjes, lid Vorstand YFR  
 \* Dr. Wolfgang Meiners(fertsjintwurdiger fan de Rüstringer Heimatbund); skriuwer,   
 lid Vorstand YFR   
\* Peter Brauer (Friesischer Klootschieβverbund);   
\* Gerhard Cordes (Ostfriesische Landjugend);   
\* Wolfgang Koch;  
\* Uta Mansholt (Ostfriesische Landfrauen);   
\* Dieter Osterndorff (Landesstube des Alten Landes Wursten);  
\* Karl-Peter Schramm (Seelter Buund).

**Us Fryslân (ynterfrysk liet, Westerlauwersk Frysk)**

(ynterfrysk liet

As in fûgel sa frij, as de wyn oer it lân

Oer see, oer de heide, oer ‘t it wiuwende koarn

Oer it grien fan de greiden, it wyt fan it sân   
Flean op, Friezen, frijfolk fan Fryslân  
  
*Wy sjonge fan Fryslân, wy dûnsje derby,*

*Fan it lân fan ús hert, dêr binne wy frij*

*Ferbûn troch dit liet, besibbe yn siel*

*Oersjongend de grinzen fan’t Fryske gehiel*

Fan ús tongen rôlet in eat oare taal

Mar ús herten fertelle itselde ferhaal

Fan in folk dat libbet, dat nei inoar útskaait

Salang as de wyn fan de wolken waait

Us herten bin' rom, ús kime is klear

Wy skewiele inoar, mar tsjinje gjin hear

Ljochtet de moarn, skrast wer de raaf

Binne wy altyd en ivich leaver dea as slaaf

**Uus Fräislound (interfräisk Läid, Sealterfrysk)**

As n Fugel so fräi, as de Wiend uur e Mäid Uur See,   
uur e Hede, uur Foan un uur Eed

Uur et Gräin fon e Struke, uur et Wiet fon et Sound

Aal sunt Brure, fräi Foulk fon Fräislound

Wie sjunge fon Fräislound, mä fuul Doanseräi

Fon 't Lound fon uus Haat, deer lieuwje wie fräi

Ferbuund'n truch dit Läid, sunt wie je Früünd

Un sjung' uur do Skede fon't fräisene Biend

Ju Toal fon die een' fint die uur apaat

Man wie drege dätsälge Fertälster in 't Haat

Fon n Foulk, wät lieuw't in Gemeensoamkaid

Soloange die Wiend fon e Wulken wait

As Brure sunt wie, uus Lound is ächt

Wie hälpje enuur, man sunt nemens Knächt

Ljuchtet die Mäid'n, ropt wier die Roaw'

Sunt wie altied un eeuwich ljauer dood as Sloaf

**Üüs Fraschlönj (interfriiske Sung, Noardfrysk fan de fêstewâl)**

As en föögel sü fri, as di win önj e feen

Di wait döör e hääre foon min Annemaleen

Ouer t gräin foon e kuuge, et wit foon e sönj

Vivat huuch, Frasche, önjt fri fiderlönj

We doonse, we schunge, foon Fraschlönj stäis wi

Foon et lönj foon üüs hart, deer laawe we fri

Åål iinj döör ån sung - än frün' önj e siil

Sü mååge we üüs lönj tu iinj friisk gehiil

Önj üüs spräke as wilems n batje ferschääl

Duch üüs harte ferteele mån bloot dåtheer tääl

Foon en följk, dåt wåkst än dåt grait än dåt blait

Sü lung as e win foon e wulkene wait

Üüs harte san rüm, üüs kiming as klåår

We hääwe niinj knächte, niinj hiire sügåår

Uler en kining, uler en groow

We bliwe åltens än eewi liiwer düüdj as sloow

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, glimlach, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Klaas Pool

**7.** **Jierrekken 2024   
 Stifting Fryske Rie**



Taheakke 1: **Aktiviteiteplan Stifting Fryske Rie 2024**

**Format aktiviteiteplan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Algemiene ynformaasje** | |
| **Namme aktiviteit** | **MOETINGS** |
| **Kontaktpersoan + kontaktynformaasje** | Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR Dokkum,  tel. 0646157736 |
| **Beskriuwing aktiviteit** | |
| **Omskriuwing fan de aktiviteit** | Organisaasje fan ynter-Fryske moetings yn Europa. Yn 2024 steande folgjende aktiviteiten op steapel:   1. Twajierlikse Frouljusmoeting, yn 2024 yn East-Fryslân (10-13 septimber). 2. It trijjierlikse ynter-Fryske kongres op Sylt, Noard-Fryslân (31 maaie-2 juny 2024) 3. Tariedings fan in boeremoeting yn 2024 of 2025 4. Tariedings fan it trijjierliks Friesendroapen op Hilgelân yn 2025. |
| **Te berikken kwantitative resultaten** | It fersterkjen en ûnderhâlden fan de bân tusken de ûnderskate Fryslannen.  It útwikseljen fan ideeën ûnder mear op it mêd fan toerisme en polityk-bestjoerlike saken, kontakten lizze en ûnderhâlde, West-Friezen yn kontakt bringe mei Dútske Friezen en har taal en oare kultuer. Jongerein bewust meitsje fan de Fryske identiteit fan harsels en dy fan “bûtenlânske” Friezen. It troch de studinten sels ynfoljen fan – parten an - de moetings en it meitsjen fan skriftlike ferslaggen.  Bekendmeitsjen fan Fryske kultuer yn Europa. |
| **Te berikken effekten:** | Doel:  It ûntwikkeljen fan de Fryske kultuer yn de brede betsjutting mei help fan ynternasjonale kontakten en mei 't skeppen en ûntwikkeljen fan de middels dy't sokke kontakten mooglik meitsje;  It bekend meitsjen yn oare Europeeske regio's fan de Fryske kultuer en it jaan fan meiwurking oan de presintaasje fan de kultuer fan oare Europeeske regio's yn de eigen provinsje;  It stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa mei it befoarderjen fan Fryske kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio's;  It befoarderjen fan in better begryp en freonskip tusken minsken, groepen en folken.  It benammen befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen.  De Fryske Rie giet tegearre mei Sektion Ost yn ’e pleit foar it oprjochtsjen fan in *ynter-Frysk* kultuerparlemint om de ûnderlinge, grinskrusende politike en bestjoerlijke gearwurking (op makronivo) te befoarderjen. In parlemint dat him û.o. rjochtsje moatte soe op it bepleitsjen of behertigjen fan mienskiplike belangen fan de trije Fryslannen, bgl. troch it ferrjochtsjen fan lobbyaktiviteten yn wichtige haadstêden lykas Berlyn, De Haach en Brussel. Sa’n ‘Opstalsbeam’-parlemint soe syn sit krije kinne yn Au[w]erk (bgl. yn it gebou fan de Ostfriesische Landschaft).  It is ien fan de punten dy’t de Fryske Rie op it aljemint brocht hat by de leden fan it advyskomitee foar it ‘Ramtferdrach foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden’ (te Ljouwert op 19 nov. 2018) fan de Ried fan Europa. |
| **Effektmjitting:**  *Hoe wurdt it effekt metten?* | Yn it jierferslach, fia de eigen hiemside en yn de media wurdt omtinken jûn en frege foar de aktiviteiten. |
| **Gearwurkingspartners:** | Interfriesischer Rat e.V., Fryske Akademy, Vrouwen van Nu, en tal fan oare Fryske organisaasjes. |
| **Wize fan kommunikaasje rjochting publyk:**  *Bygelyks: brosjuere, webside, Facebook* | By al de uterings fia de hiemside en parseberjochten, 21ste iuwske kommunikaasjemiddels (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, ensfh.) wurdt yn it Frysk omtinken jûn oan de aktiviteiten en spesifyk beneamd dat dy mei troch stipe fan de provinsje Fryslân stal krije kinne. |
| **Kosten** (yn € it jier) | Sjoch Format Organisatiebegroting 2024 |
| **Opbringsten** (yn € it jier) | Sjoch Format Organisatiebegroting 2024 |
| **Oare relevante punten** | Beliedsnota ‘Nij Poadium’ 2021-2024 Keunst & kultuer, taal & ûnderwiis en erguod yn Fryslân. De doelstellings dy’t foar de Fryske Rie fan tapassing binne, lizze op it mêd fan taal, ambysjes 7A, 7B en 7C yn  haadstik 5. |

**Taheakke: format aktiviteiteplan**

Understeande moat foar alle aktiviteiten apart ynfolle wurde:

|  |  |
| --- | --- |
| **Algemiene ynformaasje** | |
| **Namme aktiviteit** | **BESTJOERLIKE KONTAKTEN** |
| **Kontaktpersoan + kontaktynformaasje** | Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR Dokkum,  tel. 0646157736 |
| **Beskriuwing aktiviteit** | |
| **Omskriuwing fan de aktiviteit** | * Yn ferfolch op it yn ‘e hjerst van 2022 troch de Fryske Rie hâlden fuotten-op-‘e-tafel-petear c.q. harsenskrabersgearkomste oer de takomst fan de Fryske Rie hâldt de Fryske Rie ein 2023 in ferfolchgearkomste oer de takomst. * Kommunikaasje mei it deistich bestjoer (“Vorstand”) fan de Interfriesischer Rat e.V. (Westfrysk: Ynterfryske Rie, YFR). It bestjoer fan de stifting Fryske Rie (FR) foarmet de Sektion West fan de Interfriesischer Rat.   Ienris yn it jier, of faker as nedich, hâlde de leden fan it deistich bestjoer fan de Ynterfryske Rie yn it Dútske Oyten, of in oar sintraal plak, in gearkomste.  Ienris yn it jier, of faker as nedich, hâlde de leden fan it deistich bestjoer fan de Ynterfryske Rie online ien of mear gearkomsten.  De gearkomsten wurdt technyske stipe troch de Geschäftsführer fan tsjinst.  De sekretaris fan de Fryske Rie makket diel út fan it deistich bestjoer van de Vorstand.  Foar it wurk foar de Fryske Rie stiet in frijwilligersfergoeding oer foar de sekretaris. De frijwilligersfergoeding is foar it fieren fan it sekretariaat fan Stifting Fryske Rie. Der is gjin fergoeding de oere. Graach ferwize wy ditoangeande nei [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl): “U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. **U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.** Dan mag de vergoeding in 2024 maximaal € 2.100 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.”   * Kosten foar it bywenjen fan de jierlikse miene gearkomste fan de leden fan de YFR. Ienris yn it jier is der in miene gearkomste fan alle leden fan de YFR. It doel is de miene gearkomste yn 2024 te hâlden tagelyk mei it trijejierlikse Ynterfrysk Kongres op Sylt. * De YFR wurdt op basis fan pariteit troch in kontribúsje fan de trije seksjes finansjeel yn stân hâlden. * De FR nimt diel oan de troch it Friesische Forum alle jierren organisearre betinking by de Upstalbeam by Rahe/Auwerk. * De FR is lid fan de Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (NK EBLT). Dat betsjut dat dêr kosten foar makke wurde, û.o. reiskosten. * De FR is stiper fan en hâldt goede kontakten mei jongereinorganisaasje FYK. De kosten dêrfoar beheine har tot in lyts bedrach oan stipe. * De FR is lid fan de Ried fan de Fryske Beweging (RfFB). Dat ferget in jierlikse bydrage en reiskosten.  Njonken it boppesteande, en yn oanfolling dêrop, wurde der kommunikaasjekosten makke foar post en e-post yn it ûnderling ferkear. Foar berêden fan de jildlike middels wurde der bankkosten makke. |
|  | Doel:  (a) It befoarderjen en ûnderhâlden fan de kontakten tusken de trije Fryslannen.  (b) Troch ynternasjonale Europeeske kontakten de Fryske taal en oare kultuer en de minderheidsposysje fan de Friezen en fan harren taal oer de (Nederlânske) grins hinne bekend meitsje yn Europa en te ferlykjen mei dy fan oare – net Fryske- minderheden yn Europa.  (c) Aktiviteiten rjochte op jongerein yn oare Europeeske minderheidsgebieten as dy fan de Friezen yn Dútslân om dy jongerein yn kontakt te bringen mei ús taal en oare kultuer en om fan dy jongerein ynspiraasje op te dwaan om by ús fierder te gean.  Middel:  (a) Tarieding fan miene gearkomsten. Ôfstimming en regeljen fan de aktiviteiten yn de trije seksjes fan de YFR en tarieding fan jierlikse miene gearkomsten (sa’n 30 minsken).  (b) Om dûbeling fan wurk foar te kommen, en út finansjele oerwagings, wurdt dit doel befoardere troch it aktive lidmaatskip fan it NK EBLT.  (c) It FYK hat him njonken de Fryske Rie oprjochte en ûntwikkele ta in organisaasje dy’t aktiviteiten ûndernimt foar minsken fan 15 oant 35 jier yn it ramt fan doelstelling (c). De Fryske Rie ûnderhâldt dêrom goede kontakten mei it FYK en stipet mei wêr’t hja kin. Dûbeld wurk wurdt op dy manier tefoaren kommen.  (d) Fierders hat de RfFB foar in part deselde doelstellings as de Fryske Rie. De Fryske Rie is dêrom, fanwegen de koördinaasje, lid fan de RfFB |
|  | (a) In goed ferrin fan de miene gearkomsten en it ûnderhâlden fan ynterfryske kontakten mei foaroanmannen en -frouwen út de trije Fryslannen.  Koördinaasje fan aktiviteiten en oppakken fan nije inisjativen. Besprek fan de (politike en ekonomyske) ûntjouwings yn de trije Fryslannen. |
| **Te berikken kwantitative resultaten** | Doel:  (a) It befoarderjen en ûnderhâlden fan de kontakten tusken de trije Fryslannen.  (b) Troch ynternasjonale Europeeske kontakten de Fryske taal en oare kultuer en de minderheidsposysje fan de Friezen en fan harren taal oer de (Nederlânske) grins hinne bekend meitsje yn Europa en te ferlykjen mei dy fan oare – net Fryske- minderheden yn Europa.  (c) Aktiviteiten rjochte op jongerein yn oare Europeeske minderheidsgebieten as dy fan de Friezen yn Dútslân om dy jongerein yn kontakt te bringen mei ús taal en oare kultuer en om fan dy jongerein ynspiraasje op te dwaan om by ús fierder te gean.  Middel:  (a) Tarieding fan miene gearkomsten. Ofstimming en regeljen fan de aktiviteiten yn de trije seksjes fan de YFR en tarieding fan jierlikse miene gearkomsten (sa’n 30 minsken).  (b) Om dûbeling fan wurk foar te kommen, en út finansjele oerwagings, wurdt dit doel befoardere troch it aktive lidmaatskip fan it NK EBLT.  (c) It FYK hat him njonken de Fryske Rie oprjochte en ûntwikkele ta in organisaasje dy’t aktiviteiten ûndernimt foar minsken fan 15 oant 35 jier yn it ramt fan doelstelling (c). De Fryske Rie ûnderhâldt dêrom goede kontakten mei it FYK en stipet mei wêr’t hja kin. Dûbeld wurk wurdt op dy manier tefoaren kommen.  (d) Fierders hat de RfFB foar in part deselde doelstellings as de Fryske Rie. De Fryske Rie is dêrom, fanwegen de koördinaasje, lid fan de RfFB. |
| **Te berikken effekten:** | It organisearjen fan moetings, kongres en reis nei Hilgelân mei as doel moetings en útwiksel fan ûnderlinge ûnderfinings. Gearwurking mei kontaktorganisaasjes. |
| **Effektmjitting:**  *Hoe wurdt it effekt metten?* | Troch evaluaasjegearkomsten. |
| **Gearwurkingspartners:** | Ynterfryske Rie, Frasche Rädj, Freeske Raad, Friesich Forum, EBLT, FYK, Ried fan de Fryske Beweging, Westfries Genootschap en de Provinsje Fryslân. |
| **Wize fan kommunikaasje rjochting publyk:**  *Bygelyks: brosjuere, webside, Facebook* | Webstek, Facebook, parseberjochten, struibrief.  By al de uterings wurdt yn it Frysk omtinken jûn oan de aktiviteiten en spesifyk beneamd dat dy mei troch stipe fan de Provinsje Fryslân stal krije kinne. |
| **Kosten** (yn € it jier) | Sjoch Format Organisatiebegroting 2024 |
| **Opbringsten** (yn € it jier) | Sjoch Format Organisatiebegroting 2024 |
| **Oare relevante punten** | Beliedsplan Provinsje Fryslân ‘Nij Poadium’ 2021-2024. Keunst & cultuur, taal & ûnderwiis en erfguod yn Fryslân. |

**Taheakke: format aktiviteiteplan**

Understeande moat foar alle aktiviteiten apart ynfolle wurde:

|  |  |
| --- | --- |
| **Algemiene ynformaasje** | |
| **Namme aktiviteit** | **PUBLISITEIT** |
| **Kontaktpersoan + kontaktynformaasje** | Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR Dokkum,  tel. 0646157736 |
| **Beskriuwing aktiviteit** | |
| **Omskriuwing fan de aktiviteit** | Webstek, ûnderhâld Facebook-pagina, struibrief, sosjale media en oare publisiteit. |
| **Te berikken kwantitative resultaten** | It fergrutsjen fan de nammebekendheid fan de Fryske Rie en fan it draachflak foar it wurk fan de Fryske Rie. De Fryske Rie siket nei wegen om mear minsken en benammen jongere minsken te ynteressearjen foar syn idealen en wurksumheden. |
| **Te berikken effekten:** | Tanimmende ynteresse fan West-Friezen yn it wurk fan de Fryske Rie. |
| **Effektmjitting:**  *Hoe wurdt it effekt metten?* | Sifermjittich, ek oan de hân fan parse- en oare media-uterings. |
| **Gearwurkingspartners:** | Kommersje en parse. |
| **Wize fan kommunikaasje rjochting publyk:**  *Bygelyks: brosjuere, webside, Facebook* | Foar alle aktiviteiten in eigen kommunikaasjeplan opstelle, wêrby’t de 21ste-iuwske kommunikaasjemiddels njonken de wenstige kommunikaasjemiddels ek ynset wurde. Bygelyks: Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, ensfh. |
| **Kosten** (yn € it jier) | Sjoch Format Organisatiebegroting 2024 |
| **Opbringsten** (yn € it jier) | Sjoch Format Organisatiebegroting 2024 |
| **Oare relevante punten** | Beliedsnota ‘Nij Poadium’ 2021-2024 Keunst & kultuer, taal & ûnderwiis en erfguod yn Fryslân. De doelstellings dy’t foar de Fryske Rie fan tapassing binne, lizze op it mêd fan taal, ambysjes 7A, 7B en 7C yn  haadstik 5. |