# HET BESTUUR VAN EEN GEMEENTE

De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad, de schepenen en de burgemeester. Burgemeester en schepenen vormen samen het college van burgermeester en schepenen.

De gemeente heeft een democratisch bestuur. De kiezers van de gemeente bepalen welke personen in de gemeenteraad zetelen. De gemeenteraadsleden wijzen op hun de beurt de schepenen aan en dragen een burgemeester voor, die dan benoemd wordt door de Vlaamse regering.

## DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad kan men beschouwen als **de wetgevende macht** van de gemeente. De gemeenteraadsleden worden om de 6 jaar **rechtstreeks verkozen** door de kiezers van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van die gemeente. Maar iedere gemeenteraad telt minstens 7 en maximum 55 leden.

### HOE WERKT DE GEMEENTERAAD?

De gemeenteraad moet minstens tienmaal per jaar vergaderen, maar als het nodig is om vaker samen te komen, kan dat ook. Het college van burgemeester en schepenen roept de gemeenteraadsleden bijeen en bepaalt wat er besproken wordt. De gemeenteraad kiest tijdens **de installatievergadering** een voorzitter die de vergaderingen zal leiden en de orde zal handhaven.

Om geldig te kunnen vergaderen, moet minstens de helft van de raadsleden aanwezig zijn. Stemmen gebeurt mondeling en in het openbaar, behalve waneer het over personen gaat, bijvoorbeeld de **benoeming** van de gemeentesecretaris of van de leerkrachten van de gemeenteschool. In dat geval is de stemming geheim.

Een gemeentebesluit wordt aangenomen met een volstrekte meederheid van stemmen. Dat betekent dat er meer JA- dan NEEN-stemmen moeten zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen (wanneer iemand noch ja, noch neen zegt) en met de afwezige raadsleden.

De gemeentesecretaris maakt het verslag van de raadsvergadering. Hij noteert nauwkeurig de punten waarover vergaderd wordt en de uitslagen van de stemmingen. Die verslagen worden zorgvuldig bewaard, want ze vormen de basis van het gemeentebeleid.

### WAT IS DE TAAK VAN DE GEMEENTERAAD?

De gemeenteraad kan beslissingen nemen over alle zaken die tot het gemeentelijk belang behoren. De raad kan bijvoorbeeld reglementen opstellen voor de gemeenschappelijke diensten, zoals een reglement voor het gebruik van de sporthal of een schoolreglement voor de gemeentescholen. Ook voor het regelen van het verkeer binnen de gemeente en voor de organisatie van markten en feesten, kan de raad reglementen opstellen. Een heel belangrijke taak voor de gemeenteraad is de jaarlijkse goedkeuring van de **begroting.**

## HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

De schepenen vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen. Zij bezitten de **uitvoerende macht** in de gemeente.

De schepenen worden verkozen uit de gemeenteraad en door de gemeenteraadsleden. De raadsleden dragen schriftelijk kandidaten voor. De stemming verloopt geheim en gebeurt tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. Per schepen is een aparte stembeurt nodig. Om verkozen te worden, is een volstrekte meerderheid nodig (meer dan de helft van de stemmen).

Het aantal schepenen is afhankelijk van het aantal inwoners. Het college bestaat uit minstens 2 en hoogstens 10 schepenen. Er moet ten minste één vrouw zetelen in het college. Sinds 2013 zetelt ook de voorzitter van **het OCMW** verplicht in dat college.

### HOE WERKT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN?

Het college treedt op als één groep die verantwoordelijk is voor het besturen van de gemeente. Elke schepen heeft een eigen takenpakket. Zo heb je een schepen van financiën, van onderwijs, van jeugdbeleid, van openbare werken,…

De vergaderingen van het college worden voorgezeten door de burgemeester en zijn niet openbaar. Om geldig te vergaderen, moet de helft van de leden aanwezig zijn. Besluiten worden genomen bij volstrekte meederheid van stemmen. Stemmingen gebeuren mondeling tenzij het over personen gaat. de gemeentesecretaris maakt een verslag van de vergaderingen.

### WAT IS DE TAAK VAN HET COLLEGE?

Het college moet de besluiten van de gemeenteraad bekend maken en uitvoeren. Het benoemt en ontslaat het personeel en is verantwoordelijk voor het beheer van de goederen en de inkomsten van de gemeente, voor de registers van de burgerlijke stand en de bevolking, voor het archief, voor de openbare werken, …

## DE BURGEMEESTER

De burgemeester wordt benoemd door de Vlaamse regering uit de verkozen gemeenteraadsleden. De kandidaat-burgemeester wordt voorgedragen door de meerderheid van de gemeenteraadsleden. Komen de gemeenteraadsleden niet tot een akkoord, dan kan een gemeenteraadskiezer die minstens 25 jaar oud is tot burgemeester benoemd worden.

De burgemeester is de vertegenwoordiger van de hogere overheid. Dat betekent dat hij de wetten en de **decreten** van het federaal en het Vlaams parlement moet uitvoeren. De burgemeester heeft een aantal politiebevoegdheden. Hij moet instaan voor de orde, rust en veiligheid in de gemeente. Zo kan hij binnen de gemeente een jongerenfuif verbieden omwille van lawaaihinder. De burgemeester bezit ook het **alleenrecht** om de binnenkomende post in ontvangst te nemen en de uitgaande brieven de ondertekenen.