philippe muyters

vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport

antwoord

op vraag nr. 862 van 20

van **gwenny de vroe**

1. Vanaf de afkondiging van het Vlaamse Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening heeft het Agentschap Inspectie RWO inspanningen geleverd om de gemeenten te betrekken bij handha­vingstrajecten. Vooreerst werd er werk gemaakt van kennisverspreiding over de handhaving op informatiesessies in de provincies, atria en in opleidingen voor de politie- en bestuursscholen.   
   Daarnaast verzochten de stedenbouwkundige inspecteurs de gemeenten om samen met het Vlaams Gewest de handhaving te verzorgen. Vanaf 1 januari 2012 werden de gemeenten hierover aange­schreven. Quasi alle gemeenten hebben sedert januari 2012 een eerste uitnodiging ontvangen om hierover afspraken te maken met het Agentschap Inspectie RWO. Tot op heden reageerden 73 gemeenten op de vraag tot overleg, zij het met uiteenlopend resultaat: nog geen concrete afspraken mogelijk of gemaakt (42), verder overleg tot het opmaken van een overeenkomst noodzakelijk (22), de aanmaak of opname van eigen prioriteiten in veiligheidsplannen of bestuursakkoorden tot zelfs een eigen gemeentelijk handhavingsplan (9).   
     
   Er waren weinig tot geen mogelijkheden om hierover afspraken te maken gelet op de nakende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012. De vorming van de nieuwe bestuurscolleges heeft dit proces vertraagd. Daar waar er voor de verkiezingen vooruitgang werd gemaakt, werd dit soms na de verkiezingen teruggedraaid door de nieuwe bestuursploeg.   
     
   Daarenboven is de handhaving RO ook op verschillende manieren georganiseerd op lokaal niveau. Waar de ene gemeente dit met eigen ambtenaren doet, zet de andere politieagenten in, tot zelfs de inzet van gespecialiseerde politieagenten die voor een volledige politiezone alle aspecten inzake RO op zich nemen.
2. Er is inderdaad nood aan visie bij de gemeentebesturen inzake de handhaving ruimtelijke ordening. De gemeenten kregen al in 1962 de bevoegdheid om een handhavingsbeleid te voeren.   
     
   In het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, is het belang van sterke lokale besturen als handhavingspartners uitvoerig benadrukt én - zoals in het vorige antwoord uiteengezet - werd er sterk ingezet op de ondersteuning van deze lokale partners. De steden en gemeenten houden zich als meest directe spelers op het veld niet alleen bezig met de gezamenlijke prioriteiten zoals o.a. overtredingen in kwetsbare gebieden, maar hebben ook zelf de mogelijkheid om een eigen prioriteitenbeleid te voeren met betrekking tot lokale knelpunten waartegen zij specifiek willen optreden. Naarmate de ontvoogding inzake vergunningverlening verder gaat, moet ook het complement van de handhaving verder worden uitgebouwd. Hierbij kunnen de lokale handhavers rekenen op de ondersteuning van het Agentschap Inspectie RWO.
3. De Vlaamse overheid en de gemeenten kunnen en moeten samenwerken op het vlak van de informatieverstrekking inzake de (handhaving van de) ruimtelijke ordening. Het gemeentelijk loket moet daarin een prominente rol spelen omwille van de nabijheid tot de burger en de directe toegang voor de burger. Vanuit het gewestelijke niveau worden onder meer folders voor burgers opgesteld en atria voor steden en gemeenten georganiseerd. Ook via de vernieuwde website <http://www.rwo.be> wordt vanuit het departement Ruimte Vlaanderen, het Agentschap Inspectie RWO en de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid informatie verschaft aan burgers en lokale besturen. Zo zijn daar het Handhavingsplan 2010, de Code Goede Praktijk, het Verslagboek 2010-2011 inzake de adviespraktijk van de HRH etc., te consulteren. De gegevens worden op regelmatige basis geactualiseerd en verduidelijkt waar nodig.   
     
   In het concrete dossier waarnaar werd verwezen in het verslag van de ombudsman, werd eerder dit jaar een domeinoverschrijdende pagina over zorgwonen gecreëerd (http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/alternatief-wonen/zorgwonen-kangoeroewonen), los van de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse overheid. Hieruit blijkt nog maar eens dat samenwerking en partnerschappen een basisvoorwaarde vormen voor een éénduidige en duidelijke informatieverstrekking naar de eindgebruiker toe. Hierop wordt dan ook volop ingezet. Ook de initiatieven die thans worden genomen inzake de omgevingsvergunning en de handhaving ervan, kaderen in een grotere samenwerking tussen verschillende domeinen.