|  |  |
| --- | --- |
| **Bestedingsvoorstel**  **Onderbouwing doeltreffendheid, doelmatigheid en evaluatie (CW 3.1)** | |
| **1. Doel(en)** | *Welke doelen worden nagestreefd met het voorstel in termen van beoogde prestaties en effecten?*  Het nieuwe beleidskader zet in op het technisch en financieel ondersteunen van, met name lokale, maatschappelijke organisaties, om de diensten te verlenen en de dialoog te kunnen voeren die nodig zijn voor het bereiken van **acht thematische beleidsdoelen**:   1. Verbeterde preventie en toegang tot behandeling van hiv/aids voor vrouwen, meisjes en kwetsbare groepen; 2. Verbeterde preventie van schadelijke praktijken, zoals vrouwelijke genitale verminking of kindhuwelijken, door verandering van sociale normen en gedrag en verbeterde nazorg van gevolgen van dergelijke praktijken; 3. De verbetering van arbeidsrechten en -omstandigheden en tegengaan van ontbossing en vervuiling in productielanden, in verbinding met het Nederlandse bedrijfsleven en hun toeleveranciers; 4. Versterkte economische positie van vrouwelijke ondernemers, veelal actief in de informele sector, en bijdragen aan het doorbreken van socioculturele barrières die zij tegenkomen; 5. Bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder seksueel en gendergerelateerd geweld, behandeling van vrouwen en meisjes die hiervan slachtoffer werden, en ondersteuning van vrouwenrechtenverdedigers en vrouwelijke mensenrechtenactivisten in precaire omstandigheden; 6. Versterkte positie van vrouwen in vredes- en veiligheidsprocessen en de bescherming en re-integratie van slachtoffers van conflictgerelateerd seksueel geweld; 7. Bevordering van de vrijheid van religie en levensovertuiging en de bescherming van religieuze minderheden, en de bevordering en bescherming van de gelijke rechten voor lhbtiq+-personen; 8. Versterkte financiële en organisatorische capaciteit van Nederlandse particuliere ontwikkelingsinitiatieven, zodat zij een grotere en kwalitatief betere bijdrage kunnen leveren aan ontwikkelingsdoelstellingen.   Deze doelen, inclusief de specifieke prestaties waarop zal worden gestuurd, zullen verder worden gespecificeerd in de uitvraagdocumenten behorend bij elk beleidsinstrument. |
| **2. Beleidsinstrument(en)** | *Welke beleidsinstrumenten worden ingezet om deze doelen te realiseren?*  Om de acht genoemde beleidsdoelen te bereiken, worden bijdragen en subsidies verstrekt via respectievelijk de volgende acht thematische beleidsinstrumenten:   1. *Bestrijden hiv/aids epidemie (focus op Zuidelijk Afrika)*   Delegatie van middelen aan een ambassade in Zuidelijk Afrika die (een) bijdrage(n) verstrekt ten behoeve van een regionaal programma in enkele landen in Zuidelijk Afrika, aan een of meerdere maatschappelijke organisaties met brede kennis van en ervaring met de regionale context en de zogenaamde “Dutch Approach”, waarin samenwerking tussen de wetenschap, gezondheidsinstanties en hoog-risicogroepen centraal staat.   1. *Tegengaan schadelijke praktijken (focus op Oostelijk Afrika)*   Delegatie van middelen aan een ambassade in Oostelijk Afrika, die een bijdrage verstrekt ten behoeve van een regionaal programma in enkele landen in Oostelijk Afrika, aan een lokale maatschappelijke organisatie met ervaring met en expertise op het gebied van tegengaan van schadelijke praktijken in de regio en de bijbehorende culturele context.   1. *Bevorderen schone en eerlijke handel (focus op het Afrikaanse en het Aziatische continent)*   Het verlenen van een of meerdere subsidies, via een subsidiebeleidskader, aan maatschappelijke organisaties die schone en eerlijke handel bevorderen, door versterking van (lokale) maatschappelijke organisaties in verbinding met Nederlandse handelsketens.   1. *Stimuleren vrouwelijk ondernemerschap (focus op het Afrikaanse continent)*   Het verlenen van een of meerdere subsidies, via een subsidiebeleidskader, aan maatschappelijke organisaties die vrouwelijke ondernemers in de informele sector kan verbinden met private partijen en ontwikkelingsbanken.   1. *Tegengaan geweld tegen vrouwen en steun aan vrouwenrechtenverdedigers (focus op West-Afrika, Hoorn van Afrika, MENA-regio)*   Het verlenen van een of meerdere subsidies, via een subsidiebeleidskader, aan maatschappelijke organisaties met expertise op het thema, die als intermediairs zullen samenwerken met verschillende lokale organisaties in West-Afrika (met name de Sahel), de Hoorn van Afrika en de MENA-regio. Deze intermediairs zullen ook directe steun bieden aan vrouwenrechtenverdedigers en vrouwelijke mensenrechtenactivisten in precaire omstandigheden.   1. *Vrouwen, Vrede en Veiligheid* *(focus op West-Afrika, Hoorn van Afrika, MENA-regio)*   Het verlenen van een of meerdere subsidies, via een subsidiebeleidskader, aan maatschappelijke organisaties met inhoudelijke expertise op het thema en met een breed netwerk in de focusregio’s.   1. *Beschermen en promoten van mensenrechten en fundamentele vrijheden* *(focus op het Afrikaanse en Aziatische continent en de MENA-regio)*   Het verlenen van een of meerdere subsidies, via een subsidiebeleidskader, aan maatschappelijke organisaties met brede kennis van en ervaring met de regionale context en de specifieke thema’s.   1. *Stimuleren Nederlandse particuliere ontwikkelingsinitiatieven (geen specifieke geografische focus)*   Een rechtstreekse verlening van subsidie aan een in Nederland gevestigde maatschappelijke organisatie, die zich richt op het versterken van de organisatorische en uitvoerende capaciteiten van Nederlandse particuliere ontwikkelingsinitiatieven.  Binnen deze acht beleidsinstrumenten wordt zo direct als mogelijk samengewerkt met maatschappelijke organisaties in lage en middeninkomenslanden, die gevestigd zijn en opereren in de (sub-)nationale of regionale context waar het instrument zich op richt. Het versterken van hun capaciteiten om effectieve activiteiten te implementeren op deze beleidsinstrumenten staat centraal. Afhankelijk van de benodigde capaciteit om de gestelde doelen te bereiken, zoals uitvoeringscapaciteit en inhoudelijke expertise, en de beschikbaarheid daarvan op regionaal of (sub-)nationaal niveau, komen Nederlandse maatschappelijke organisaties in aanmerking voor financiering. |
| **3.**  **A. Financiële gevolgen voor het Rijk** | *Welke financiële gevolgen heeft het voorstel voor de Rijksbegroting?*  Het totale budget voor het Focus-beleidskader bedraagt EUR 490 miljoen voor de periode 2026-2030, dus EUR 98 mln. per jaar. Hiervan wordt 0,3% gereserveerd voor een centraal uit te voeren baselinestudie en externe evaluatie. Het kasbudget en verplichtingenruimte zijn op subartikel 3.3 in de 1e suppletoire begroting 2025 van BHO gecorrigeerd voor dit bedrag.  Ten opzichte van het lopende Versterking Maatschappelijk Middenveld-beleidskader (2021-2025), leidt dit tot een bezuiniging van ongeveer EUR 1 miljard over een periode van vijf jaar. |
| **B. Financiële gevolgen voor maatschappelijke sectoren** | *Welke financiële gevolgen heeft het voorstel voor maatschappelijke sectoren (als van toepassing)?*  De financiële gevolgen voor het maatschappelijk middenveld hangen samen met de volgende punten:   * Ten opzichte van het lopende Versterking Maatschappelijk Middenveld-beleidskader (2021-2025), wordt een bezuiniging doorgevoerd van ongeveer EUR 1 miljard, zo’n 70%. Er is dus minder financiering beschikbaar. Ook zet het Focus-beleidskader in op een beperkter aantal thema’s. * De manier waarop invulling wordt gegeven aan het 50% criterium en maatwerk, genoemd in de Kamerbrief van 11 november 2024, wordt zo spoedig mogelijk met de Tweede Kamer gedeeld. * Nederlandse ngo’s ontvingen in het verleden middelen uit het lopende Versterking Maatschappelijk Middenveld-beleidskader. Door de focus op lokaal eigenaarschap spelen Nederlandse maatschappelijke organisaties in het nieuwe beleidskader naar verwachting een kleinere rol en komen zij in beperktere mate in aanmerking voor financiering. Velen van hen zullen door de bezuinigingen en beleidswijziging programmering moeten afschalen en op zoek moeten gaan naar alternatieve financieringsbronnen. |
| **4. Nagestreefde doeltreffendheid** | *Op welke wijze en in welke mate wordt verwacht dat het beleidsinstrumentarium gaat bijdragen aan de beoogde prestaties en effecten?*  Ten eerste leidt het besluit om lokaal eigenaarschap als uitgangspunt te nemen ertoe dat we directer gaan samenwerken met lokale organisaties. Het inzetten op het versterken van hun capaciteiten draagt naar verwachting significant bij aan de beoogde effecten. Lokale organisaties zijn immers bekend met de lokale culturen, behoeften en wetgeving en kunnen ervoor zorgen dat activiteiten tot resultaten leiden die daarop aansluiten en die daardoor beklijven.  Ten tweede hebben alle instrumenten aandacht voor vrouwen en meisjes.[[1]](#footnote-2) Dit draagt bij aan effectieve ontwikkelingshulp. Programma’s leveren sneller en betere resultaten op wanneer rekening wordt gehouden met de situatie van vrouwen en meisjes en wanneer zij actief betrokken worden.[[2]](#footnote-3)  Ten derde komt er een andere balans tussen dienstverlening en dialoog. Door een grotere focus op dienstverlening kunnen meer concrete, meetbare resultaten worden bereikt. Volgens verschillende evaluaties[[3]](#footnote-4) is het combineren van dienstverlening met een (kritische) dialoog een effectieve aanpak om ontwikkelingsdoelen te bereiken.  Tot slot worden lokale organisaties gestimuleerd om, waar relevant, Nederlandse kennis en kunde aan te wenden. Denk aan de bekende “Dutch Approach” bij het bestrijden van de hiv/aids epidemie, of aan Nederlandse organisaties die de verbinding kunnen leggen tussen lokale organisaties en Nederlandse bedrijven voor het stimuleren van schone en eerlijke handel. Dergelijke samenwerkingen en het aanwenden van Nederlandse specialistische expertise op bepaalde beleidsterreinen draagt bij aan de effectiviteit van het instrumentarium. |
| **5. Nagestreefde doelmatigheid** | *Waarom is het voorgestelde instrumentarium een efficiënte manier om de beoogde prestaties en effecten te bereiken?*  Ten eerste worden de financieringsmodellen onder het kader sterk vereenvoudigd in vergelijking met vorige kaders voor de samenwerking met maatschappelijke organisaties. Hierdoor worden middelen efficiënter ingezet. Samenwerkingsverbanden met minder tussenlagen leiden tot lagere administratieve kosten, waardoor er meer middelen terechtkomen bij partnerorganisaties en zij zich meer kunnen richten op het behalen van de doelen van de instrumenten. In het beleidskader worden middelen verstrekt aan één (of een beperkt aantal) fondsmanager(s) of intermediair(s), die met hooguit één laag van lokale uitvoerders samenwerkt. Zo wordt het aantal financieringsovereenkomsten dat BZ beheert overzichtelijk gehouden en wordt er efficiënt met lokale uitvoerders samengewerkt.  Ten tweede komen middelen ook sneller bij de doelgroep terecht door de meer directe samenwerking met maatschappelijke organisaties in lage en middeninkomenslanden die gevestigd zijn en opereren in de regionale of (sub-)nationale context waar zij zich op richten. De middelen worden verstrekt via subsidies of bijdrageovereenkomsten. Beide vormen sluiten goed aan bij het hierboven genoemde lokale eigenaarschap, omdat zij organisaties de ruimte geven zelf voor te stellen hoe zij de doelstellingen willen bereiken.  Ten derde zijn vereenvoudiging en efficiëntie ook het uitgangspunt bij de monitoring, evaluatie en verantwoording. Zo wordt de administratielast bij partnerorganisaties verminderd, die zich daardoor meer kunnen richten op het behalen van hun doelen. |
| **6. Evaluatieparagraaf** | *Hoe wordt het voorstel gemonitord en geëvalueerd?*  Vanuit de gedachte van vereenvoudiging zal een beperkt aantal indicatoren voor monitoring worden gekozen. De jaarrapportages worden zo ingericht, dat de nadruk ligt op direct behaalde resultaten. Partnerorganisaties rapporteren op output-niveau (1-3 overkoepelende output-indicatoren). Deze output-indicatoren hebben betrekking op de uitgangspunten van lokaal eigenaarschap, capaciteitsversterking en de inzet op vrouwenrechten en gendergelijkheid. Daarnaast krijgen partnerorganisaties meer ruimte om hun plan voor monitoring en evaluatie zelf vorm te geven, waarbij BZ zelf een externe partij inhuurt voor het uitvoeren van een baselinestudie per instrument en van een kaderbrede tussentijdse evaluatie. Tevens zal het meegenomen worden in de periodieke rapportage 2032.  In de kaderbrede evaluatie zal de veranderende rol van de Nederlandse maatschappelijke organisaties worden meegenomen, ten opzichte van die in vorige beleidskaders voor de samenwerking met het maatschappelijk middenveld (“Versterking Maatschappelijk Middenveld” en “Samenspraak en Tegenspraak”. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan motie De Korte (Kamerstuk 36600-XVII, nr. 66). |

1. De activiteiten binnen de instrumenten moeten hiertoe een score van 1 (gendergelijkheid als hoofddoel) of 2 (bijdragen aan gendergelijkheid) van de OESO-DAC gendermarker hebben. [↑](#footnote-ref-2)
2. OESO-DAC (2022) Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls: DAC Guidance for Development Partners. [↑](#footnote-ref-3)
3. Meta Evaluation on MTRs submitted by SCS partnerships, IOB-evaluatie SRGR-beleid 2012-2022. [↑](#footnote-ref-4)