geert bourgeois

viceminister-president van de vlaamse regering

vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en vlaamse rand

antwoord

op vraag nr. 216 van 17

van filip anthuenis

1. Volgens de gegevens waarover mijn administratie beschikt werden tussen 1931 en 2011 132 volledige opheffingen van een bescherming doorgevoerd, ofwel 1,65 per jaar. Het gaat daarbij om monumenten, landschappen en stads- en dorpsgezichten.
2. Declasseringen kunnen al gebeuren (en dus aangevraagd worden) sinds 1931. De aanvragen tot declassering werden echter nooit systematisch bijgehouden. De declasseringen zelf zijn wel genoteerd in een register.
3. Het beschermde erfgoed is het meest waardevolle erfgoed van Vlaanderen. We moeten het koesteren en bewaren. De bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten gebeurt in het algemeen belang, bij ministerieel besluit, op grond van decretaal bepaalde waarden. Na de bescherming is de eigenaar ertoe gehouden om het beschermde goed in goede staat te houden en het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen. Inbreuken op de instandhoudingsplicht zijn strafbaar. Het spreekt hierdoor in feite al voor zich dat met aanvragen tot declassering niet soepel wordt omgegaan. Een bescherming is geen beslissing die lichtzinnig wordt genomen en zomaar weer ongedaan kan worden gemaakt.

Aangaande de opheffing of wijziging stelt artikel 9 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, zoals gewijzigd het volgende: “*De Vlaamse Regering besluit, de Koninklijke Commissie gehoord, tot het opheffen of wijzigen van het besluit tot bescherming van een monument of stads- of dorpsgezicht*”. De eigenlijke opheffing of wijziging van een bescherming gebeurt bij ministerieel besluit waarvoor de motiveringplicht geldt (wet van 29 juli 1991, betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen).

De administratie onderzoekt de aanvraag tot opheffing of wijziging en bereidt een dossier voor, dat ter advies aan de KCML wordt voorgelegd, waarna de minister een beslissing neemt. Een declassering is een uitzonderingsmaatregel.

1. Een declassering is geen conditio sine qua non voor de succesvolle herbestemming van een kerkgebouw. In 2009 publiceerde mijn administratie M&L Cahier 17 ‘In ander licht – herbestemming van religieus erfgoed’ met voorbeelden van herbestemmingen van beschermde kerken, kapellen en kloosters. Ook in het buitenland zijn tal van geslaagde voorbeelden te vinden. In 2012 geef ik daarnaast aan het CRKC de opdracht en de nodige middelen om kerkfabrieken en gemeentebesturen ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een passende neven- of herbestemming van religieus onroerend erfgoed.