**Nieuwe erfgoedelementen op de Inventaris Vlaanderen**

**van het Immaterieel Cultureel Erfgoed**

**Jeugdbewegingen in Vlaanderen**

Jeugdbewegingen zijn al decennialang onmisbaar in de Vlaamse samenleving. Als verenigingen voor en door jongeren, bieden ze niet alleen een plek voor avontuur en spel, maar ook voor persoonlijke groei en maatschappelijk engagement. Met meer dan 260.000 leden en leidinggevenden hebben jeugdbewegingen een diepgaande impact op het leven van talloze Vlamingen.

Elke zaterdag of zondag trekken duizenden kinderen en jongeren hun uniform aan om naar de jeugdbeweging te gaan. De meeste doen dat in de Chiro die met 106.300 leden de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen is. De tweede grootste is Scouts & Gidsen Vlaanderen die 80.000 kinderen en jongeren blij maakt. Andere grote jeugdbewegingen zijn de KSA en de KLJ, gevolgd door het Jongerenpastoraal, de FOS Open Scouting, JNM en het Jeugd Rode Kruis.

De geschiedenis van de jeugdbewegingen in Vlaanderen is rijk en gevarieerd. Van de eerste oprichtingen in de late 19e eeuw tot de bloeiende bewegingen van vandaag, hebben jeugdbewegingen zich voortdurend aangepast aan de veranderende behoeften en waarden van jongeren. Vanuit hun oorsprong als sociale en religieuze groeperingen tot hun hedendaagse rol als inclusieve gemeenschappen die jongeren van alle achtergronden verwelkomen, hebben jeugdbewegingen een evolutie doorgemaakt die nauw verbonden is met de bredere ontwikkeling van de samenleving.

Nergens ter wereld zijn jeugdbewegingen zo populair als in Vlaanderen. In bijna elke gemeente is er wel een of andere jeugdbeweging actief. Daardoor zijn jeugdbewegingen een fantastische bron voor lokale geschiedenis en cultureel erfgoed. Als erfgoeddragers bewaren jeugdbewegingen niet alleen tradities en gebruiken, maar ook de essentie van wat het betekent om jong te zijn in Vlaanderen. Van de jaarlijkse hoogtepunten zoals zomerkampen tot de wekelijkse activiteiten in lokale groepen, elke ervaring draagt bij aan de unieke identiteit van de jeugdbeweging. Die rijke erfenis wordt doorgegeven van generatie op generatie, waardoor jeugdbewegingen een belangrijk onderdeel blijven van het culturele leven in Vlaanderen.

Contact

Geertje Cools

Werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed

03 226 40 07

[coolsgeertje@hotmail.com](mailto:coolsgeertje@hotmail.com)

**Sint-Leonardusprocessie van Zoutleeuw**

De eeuwenoude Sint-Leonardusprocessie van Zoutleeuw vindt jaarlijks plaats op Pinkstermaandag en brengt de hele gemeenschap samen om de plaatselijke patroonheilige te eren. De traditie gaat terug tot het jaar 1274. In 2024 vierde de omgang zijn 750ste verjaardag. Daarmee behoort de processie tot de oudste van het land.

Het gebeuren begint met een bedevaartsmis, gevolgd door een plechtige eucharistieviering, waarna rond 11.00 uur de processie door de straten van Zoutleeuw trekt. Meer dan 300 figuranten nemen deel, en beelden scènes uit het leven van Sint-Leonardus uit. Verschillende verenigingen dragen de relieken van de heilige mee, samen met eeuwenoude beelden en vaandels.

De processie is niet alleen een religieus evenement, maar ook een belangrijke culturele en sociale beleving voor de lokale gemeenschap. Plaatselijke verenigingen en horecagelegenheden doen massaal mee, waardoor de hele stad tot leven komt. Families en inwoners van verschillende generaties en achtergronden komen samen om naar de processie te kijken en eraan deel te nemen. Het is een moment van verbinding en samenhorigheid.

De medewerking van de lokale fanfare, gildes, jeugdverenigingen en scholen speelt een cruciale rol in het evenement. De fanfare zorgt voor muzikale begeleiding tijdens de processie, terwijl de gildes en jeugdverenigingen deelnemen aan de optocht. Scholen worden actief betrokken bij de festiviteiten, met presentaties over de geschiedenis van de processie en leerlingen die deelnemen als figuranten. Zo leert de jeugd de traditie kennen en blijft die levend en relevant voor toekomstige generaties.

Contact

Gaston Pulinckx

Voorzitter Sint-Leonardusprocessie

0497 23 17 17

**Hanswijkprocessie in Mechelen**

De Hanswijkprocessie in Mechelen is meer dan 750 jaar oud en vindt jaarlijks plaats op de zondag voor Hemelvaartsdag. De dynamische optocht siert de straten met kleurrijke kostuums, muziek, en historische taferelen. Met gebed, muziek, dans en woord brengt de processie Bijbelse en historische taferelen tot leven.

Tijdens de processie wordt de legende herdacht waarin Maria de stad Mechelen redt van de pest en andere kwalen. Die legende dateert uit 1272, toen de bewoners van de Mechelse buitenwijk Hanswijk hun Mariabeeld naar de stadspoorten droegen en smeekten om bescherming met de woorden "Monstra te esse matrem" ("Toon dat gij onze moeder zijt").

Het ritueel start met een eucharistieviering in de Hanswijkbasiliek. Daarna wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk door de Mechelse straten gedragen, langs drie historische kerken. De ommegang eindigt in de Hanswijkbasiliek, waar een afsluitende ceremonie plaatsvindt.

Veel vrijwilligers, jong en oud, dragen bij aan de processie. Ze werken met hart en ziel mee aan de voorbereidingen en leiden de processie in goede banen. Op de dag zelf nemen duizenden figuranten deel aan het gebeuren. Grote wagens dienen als decor voor de taferelen en ook beeld- en schrijndragers lopen mee. Dankzij samenwerkingen met Mechelse verenigingen en scholen blijft de processie telkens nieuwe generaties aanspreken.

Voor de lokale gemeenschap is de Hanswijkprocessie een moment van gemeenschapszin. Het verbindt mensen met hun geloof, tradities en geschiedenis. Het is ook een levendig spektakel dat een onvergetelijke ervaring biedt aan zowel de deelnemers als de toeschouwers.

Contact

Veerle De Ceulener

Hanswijk&Processie vzw

015 29 26 53

**Sint-Hubertusprocessie in Elewijt**

De Sint-Hubertusprocessie in Elewijt (Zemst) is een jaarlijkse religieuze en culturele gebeurtenis. Ze eert Sint-Hubertus, de patroonheilige van de parochie. De processie bestaat al meer dan 400 jaar en vindt zijn oorsprong in de verering van Sint-Hubertus als beschermer tegen hondsdolheid. Ze werd voor het eerst gehouden in 1603. Sindsdien trekt ze elk jaar op Pinkstermaandag door Elewijt.

De dag start met een mis om 9 uur in de kerk, waarna om 9.30 uur de dieren worden gezegend. Om 10 uur begint de processie door de feestelijk versierde straten, waar de huizen gedecoreerd zijn met vlaggen. Langs het parcours zijn traditiegetrouw drie rustaltaren opgesteld. Rond 12 uur keert de stoet terug naar de kerk. Mensen en honden zijn dan welkom voor de slotviering. Aan het einde van die viering krijgen alle aanwezigen de felbegeerde Sint-Hubertuskoeken. Daarna is iedereen welkom voor een receptie in de feestzaal vlak bij de kerk.

De processie wordt geopend door ruiters, landsknechttrommelaars en jachthoornblazers. Verschillende lokale verenigingen nemen deel aan de optocht, waaronder de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus, Scouts en Gidsen en toneelgroep Labyrint. De processiegangers beelden verschillende fasen uit het leven van Sint-Hubertus uit: Hubertus als jager te paard, Hubertus als bekeerling, Hubertus als prediker en Hubertus als heilige. De toeschouwers zijn niet alleen dorpsbewoners. De processie lokt ook bezoekers uit de regio.

De Sint-Hubertusprocessie is belangrijk voor Elewijt. Het is een moment van samenkomst en traditie. Het evenement verbindt verschillende generaties, versterkt de gemeenschapszin en herinnert aan de rijke geschiedenis van het dorp. Voor veel bewoners is het een eer om deel te nemen aan de ommegang. Zo blijft de Sint-Hubertusprocessie een levendige traditie waar de lokale gemeenschap trots op is.

Contact

Christian Margery

Sint-Hubertusprocessieteam Elewijt

[Christian.margery@telenet.be](mailto:Christian.margery@telenet.be)