|  |
| --- |
| **Verkiezingsprogramma** |
| Gemeenteraadsverkiezingen 2018 |
| N-VA Riemst |

**Voorwoord**

Het dagdagelijkse beleid in onze gemeente is een verantwoordelijkheid van lokale politici, maar evenzeer van u. Niet alleen op 14 oktober 2018, maar het hele jaar door.

De N-VA wil dat u, als inwoner, maximaal betrokken wordt bij het lokale beleid. Dat doel hebben we steeds trachten na te streven. Het is opnieuw aan u om te oordelen of ons dat gelukt is.

Dit verkiezingsprogramma is een bondige beschrijving van hoe de N-VA de Riemster vraagstukken ziet, hoe we die vraagstukken willen aanpakken en hoe we u daarbij willen betrekken.

Geen loze beloftes. Wel willen we uw vertrouwen winnen. Op basis van wat we gerealiseerd hebben, maar vooral door ons project voor Riemst voor de volgende jaren.

U bent weer aan zet waarbij dan ook **“Uw vertrouwen, onze kracht”** is.

**OVERZICHT INHOUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | MILIEU & OMGEVING | 4 |
| 2. | LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID | 6 |
| 3. | WOONBELEID & RUIMTELIJKE ORDENING | 7 |
| 4. | OPEN BESTUREN | 9 |
| 5. | VERKEER & MOBILITEIT | 11 |
| 6. | SOCIALE VEILIGHEID | 12 |
| 7. | ONDERWIJS | 13 |
| 8. | TOERISME | 15 |
| 9. | JEUGD | 17 |
| 10. | CULTUUR | 19 |
| 11. | SPORT | 21 |
| 12. | GEMEENTE MET EEN VENSTER OP DE WERELD | 23 |
| 13. | OPENBARE WERKEN | 24 |
| 14. | FINANCIEN | 27 |
| 15. | WELZIJN | 28 |
| 16. | PERSONEELSBELEID | 32 |
| 17. | ECONOMIE, MIDDENSTAND & TEWERKSTELLING | 34 |

**1. MILIEU & OMGEVING**

Het doel van het milieubeleid is het vinden van een evenwicht in de samenleving waarin we in de belangrijkste behoeften kunnen voorzien zonder onnodige belasting van het milieu.

**MILIEUBELEID**

In het algemeen blijven educatie en sensibilisatie naar diverse doelgroepen (scholen, verenigingen, zelfstandigen, ...) een belangrijk onderdeel van het milieubeleid. Ook het preventief ingrijpen in milieuoverlast (zoals geluidsoverlast, geurhinder en sluikstorten) blijft belangrijk.

Zo staat de N-VA ook achter het opstellen van een milieucharter voor grote evenementen. De N-VA stelt voorop dat een degelijk milieubeleid haalbaar en betaalbaar moet blijven.

Verder hebben we een aantal concrete actie- en aandachtspunten op een rijtje gezet:

**a. Afval**

• aandacht voor een klantvriendelijk containerpark zodat een optimale

(gescheiden) inzameling van afval kan plaatsvinden

• toepassen van het principe “de vervuiler betaalt”, vooral voor de afvalstoffen die vermeden kunnen worden of niet gerecycleerd kunnen worden

• duidelijke informatie en sensibilisatie voor de burger rond alle aspecten van het afvalbeleid

• toepassen van het principe “eerst voorkomen, dan hergebruiken, recycleren en tenslotte verwijderen” (vb. thuis composteren, selectief aankopen, enz.)

• het probleem van sluikstorten nog strenger aanpakken, preventief en repressief. In dit kader willen we ook de jaarlijkse zwerfvuilactie i.s.m. met verenigingen, scholen en vrijwilligers blijven ondersteunen. Daarnaast zijn het inzetten van mobiele camera’s en de invoering van GAS-boetes een noodzaak

• keurige straten en pleinen zonder hondenpoep. Dit vergt zowel inspanningen van de eigen gemeentediensten, als van de burger.

**b. Bodem**

• een duurzaam beleid ten aanzien van mergel-, leem- en zandontginningen

• verdere aanpak van de erosieproblematiek in het kader van de maatregelen om overstromingen tegen te gaan

**c. Water**

• basiskwaliteit voor alle waterlopen door de uitvoering van de bekkenbeheersplannen

• opvolgen van de grondwatervoorraden en de kwaliteit ervan

**NATUURBELEID**

Dit bestaat zowel uit een gebiedgericht beleid als uit een soortgericht beleid:

* bescherming, instandhouding en uitbreiding van bestaande natuur- en groengebieden
* groenbeleid, economisch en realistisch, maar niet ten koste van alles. Voorstellen van raamcontracten
* zorgen voor een ecologische basiskwaliteit in het buitengebied
* beleid gericht op bescherming van een aantal planten- en diersoorten, waaronder vooral de bescherming, instandhouding en uitbreiding van diverse biotopen (dassen, zwaluw, kerkuil,…)

**DUURZAAM BELEID**

De rode draad doorheen het hele milieu-, energie- en grondstoffenbeleid. Hierbij schuift de N-VA volgende actiepunten naar voor:

• rationeel water- en energieverbruik: sensibilisatie naar verschillende doelgroepen

• info verschaffen over het gebruik van schadelijke bestrijdings- en schoonmaakmiddelen

• sensibiliseren en integreren van algemene principes van aankoopbeleid gericht op eerlijke handel en milieuvriendelijke producten. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.

• geïntegreerde aanpak van bouw- en (her)inrichtingsprojecten (bouwteam, bouwaanvragen) met de gemeentelijke gebouwen en projecten als voorbeeld

• promoten van duurzaam bouwen

• gebruik van bio-ecologische producten promoten

• een evenwichtig en realistisch duurzaam beleid

**GROENBELEID**

• geïntegreerd groen in woonzones en omgeving, volgens het principe “de juiste boomsoort op de juiste plaats”

• stimuleren van privégroen (bvb. organisatie wedstrijd ‘mooiste tuin’)

**2. LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID**

Riemst is een landbouwgemeente bij uitstek. De landbouw bepaalt in grote mate het karakter van onze leefomgeving en draagt bij tot de welvaart van onze gemeente. Een goede dialoog tussen de gemeente en de landbouwers is dus van groot belang.

Zo dient het milieu- en natuurbeleid afgestemd te zijn op een rendabele landbouwbedrijfsvoering en moet er een open discussieplatform zijn tussen landbouw en natuur.

De N-VA ijvert voor het behoud van de open ruimtes die onze gemeente rijk is, met oog voor de belangen van de landbouwsector. De plannen voor erosiebestrijding en waterbeheersing, die in nauwe samenspraak met de landbouwers tot stand zijn gekomen, dienen op een efficiënte manier uitgevoerd te worden. Ook het inpassen van wachtbekkens dient te gebeuren op basis van maximaal overleg met de betrokken landbouwers.

De N-VA vindt goed onderhouden landbouwwegen en waterlopen belangrijk. Hiertoe behoort ook het onderhoud van de beruchte ‘meter’ aan weerszijden van de ruilverkavelingswegen.

Om alle voorgaande actiepunten tot uitvoering te brengen via overleg met de landbouwsector wil de N-VA het systeem van ‘beheersovereenkomsten’ tussen de gemeente en de landbouwers verderzetten (cfr. waterbeheersingsproblematiek).

De plattelandsambtenaar vormt het vast aanspreekpunt voor de landbouwers

**3. WOONBELEID & RUIMTELIJKE ORDENING**

De gemeente Riemst bestaat uit dorpen die elk hun eigen karakter, hun eigen troeven en hun eigen noden hebben.

Vanuit dit oogpunt gaat de N-VA resoluut voor de versterking van elk van deze dorpen binnen de ruimere context van de gemeente. Ook de leefbaarheid binnen deze dorpen speelt hierin een grote rol.

**WOONBELEID**

De gemiddelde Riemstenaar wil graag een eigen woning kopen of bouwen in de eigen gemeente. We stellen vast dat de prijzen van woningen en bouwgronden de laatste jaren spectaculair gestegen zijn. Veel sterker dan de inkomens. Op die evolutie heeft de gemeente als lokale overheid weinig invloed.

Bovendien kent onze gemeente, als grensgemeente, heel wat migratie vanuit Nederland. Ook deze migratie vertaalt zich in een snelle toename van woning- en grondprijzen. De mogelijkheden zijn beperkt.

Toch wil de N-VA vanuit de gemeente meewerken aan een oplossing voor deze complexe problematiek, zodat de Riemstenaar (vooral jonge gezinnen) in Riemst kunnen blijven wonen.

De N-VA stelt daarom een woonbeleid voor dat gebaseerd is op 3 pijlers:

a. De gemeente kan initiatieven in de richting van betaalbaar wonen voor inwoners van grensgemeenten op niveau van hogere overheden stimuleren en ondersteunen.

Bij dit soort initiatieven denken we bvb. aanvoordelen (voorafname, korting,...) voor personen die een band met de gemeente kunnen aantonen bij ontwikkeling van nieuwe woongelegenheden. (woonuitbreidingsgebieden)

b. Riemst heeft nog flink wat open ruimte, maar dat betekent niet dat we die zomaar kunnen volbouwen. Doordat bouwgronden duurder worden, wordt renovatie aantrekkelijker. Renovatie spaart open ruimte en versterkt de dorpskernen. De N-VA wil daarom renovatie stimuleren door middel van een premie.

Ook de gemeente kan een voorbeeldfunctie vervullen bij herbestemming van bestaande gebouwen, zoals dit ook in het verleden gebeurde.

c. Door te onderhandelen met zowel de private verhuurders en bouwpromotoren als met de sociale huisvestingsmaatschappijen bij het afleveren van vergunningen, kan de gemeente een vinger in de pap houden en de prijzen betaalbaar houden.

Vanzelfsprekend speelt de gemeetne een belangrijke rol als bemiddelaar voor inwoners met financiële problemen op vlak van huisvesting.

**RUIMTELIJKE ORDENING**

• Opmaak en uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

In het GRS geeft de gemeente haar visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied, weliswaar binnen de krijtlijnen die Vlaanderen en de provincie hebben bepaald in resp. het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de Provinciale Ruimtelijke Structuurplan.

• De gemeente is volledig bevoegd om zelf vergunningsaanvragen te behandelen en vergunningen af te leveren. Dit dient op een efficiënte en klantvriendelijke wijze te gebeuren.

• De reeds ingezette vernieuwing en herwaardering van alle dorpskernen verderzetten.

• Maximaal overleg tussen gemeente en sociale huisvestingsmaatschappijen.

• Behoud van open ruimten.

• Gelijkwaardigheid tussen de verschillende kerkdorpen.

• Nadruk op woonkwaliteit bij alle infrastructuurwerken aan straten, pleinen, schoolomgevingen,...

• Verder streven naar de uitbouw van de gemeentelijke bedrijvenzone.

• Een beleid in harmonie met mobiliteit, verkeersveiligheid, milieu, bedrijven en landbouw.

Het beleid wordt gebaseerd op de visie van Riemst als een aantrekkelijke woonplaats met voldoende voorzieningen in een gebied met een hoge landschappelijke waarde.

**4. OPEN BESTUREN**

Een goed geïnformeerde burger is er twee waard. De N-VA wil zelfs een stapje verdergaan, en een stuk verantwoordelijkheid bij de inwoner van Riemst zelf leggen. Inspraak is hierbij het sleutelwoord.

De N-VA staat voor een open besluitvorming. Contacten met middenveld en bevolking zijn hierbij van cruciaal belang. De gemeente staat als politiek niveau immers het dichtst bij de mensen.

De houding van de burger tegenover de overheid wordt bepaald door zijn ervaringen met die overheid en haar vertegenwoordigers. De manier waarop iemand door zijn bestuur behandeld wordt (b.v. aan het loket, op een hoorzitting, bij de discussie over een bouwaanvraag of bij de uitvoering van wegenwerken in de eigen straat) is doorslaggevend voor de beeldvorming over zijn gemeente en het politieke bedrijf in het algemeen.

De N-VA wil anders omgaan met het gemeentelijke bestuursniveau. Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van een burgemeester, schepen of gemeenteraadslid, verwacht de N-VA van de lokale besturen dat zij werk maken van een participatief model.

Beslissingen moeten het resultaat zijn van een interactief proces (dorpsraden). Mensen willen gehoord én ernstig genomen worden. Daarbij gaat het zowel om individuele burgers, verenigingen, buurt- en belangengroepen als om adviesorganen.

Een overlegmodel moet volgens de N-VA in de lokale politiek vooropstaan.

Mensen die medeverantwoordelijkheid opnemen, voelen zich ook daadwerkelijk betrokken bij het bestuur van hun gemeente.

Het algemeen belang zal primeren boven het particuliere. Zo wordt het

samen-leven versterkt.

Vanuit de WERKwoorden OPEN BESTUREN, INFORMEREN en INSPRAAK VERLENEN vertaalt deze visie van de N-VA zich in volgende actiepunten:

• Een open en bereikbaar bestuur, mét inspraak van iedere burger is een absolute prioriteit.

• Gemeentelijke adviesraden worden betrokken bij het beleid.

• Dorpsraden en buurt- of wijkcomités worden gestimuleerd en betrokken bij het beleid.

• De organisatie van hoorzittingen, inspraak- en

informatievergaderingen wordt voortgezet.

• Een kwalitatief informatieblad.

• Een efficiënte behandeling en opvolging van meldingen en klachten.

• Het verder uitbouwen van moderne informatie- en communicatiemiddelen.

• Naast de agenda wordt ook het verslag van elke gemeenteraadszitting in beknopte vorm raadpleegbaar via internet.

• Het vragenkwartiertje voor de burger aan het begin van elke gemeenteraadszitting blijft behouden.

• Gemeente- en Politieraadsleden moeten hun rol ten volle

kunnen spelen, zowel in de meerderheid als in de oppositie.

• De huis-aan-huisbrieven, het gemeentelijk vademecum, de themagerichte infowijzers en diverse andere brochures en folders blijven belangrijke informatiedragers voor de Riemstenaar.

• Diensten zoals de informatiedienst, de onthaaldienst en de dienst burgerzaken vormen vaak een eerste en zeer belangrijke schakel in het verstrekken van informatie aan de burger. Toegang tot deze en andere gemeentelijke diensten moet dan ook steeds op twee manieren mogelijk zijn; via elektronische weg en via het traditionele fysieke loket, waarbij gestreefd wordt naar maximale toegankelijkheid, ook tijdens avonduren en voor personen met een handicap.

• De N-VA streeft ook op het lokale niveau volgende doelstellingen na: kwaliteit en evaluatie van de regelgeving, vereenvoudiging van de administratie, vermindering en vereenvoudiging van de bureaucratische rompslomp, elektronische dienstverlening met één toegangsloket en oog voor personen met speciale behoeften, kwaliteitsnormen voor en depolitisering van de administratie, waarborgen voor een klantgerichte en gebruiksvriendelijke dienstverlening.

• We zijn van Riemst en daar zijn we fier op! De naam en het imago van onze gemeente dient daarom blijvend uitgedragen te worden, over de gemeentegrenzen heen.

**5. VERKEER & MOBILITEIT**

Stilstaan is achteruitgaan.

De gemeente Riemst heeft de voorbije jaren flink geïnvesteerd in mobiliteit en verkeersveiligheid. De gemeente Riemst beschikt over een mobiliteitsambtenaar en een verkeerscommissie waarin maandelijks de noden van de burger worden besproken. Er is ook een afdeling Wegverkeer binnen de politiezone.

De N-VA wil deze inspanningen verderzetten op basis van het mobiliteitsplan en de mensen en middelen die hiervoor ter beschikking staan.

• Maximaal toepassen van het ‘STOP-principe’:

eerst Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en dan pas de privéwagen.

• Het mobiliteitsplan blijft de basis voor het mobiliteitsbeleid in de komende jaren. Werken op openbaar domein worden steeds getoetst aan dit plan.

• Het verder uitvoeren van het stoepenplan over het grondgebied van de hele gemeente.

• Meer nog dan vroeger moet een goed evenwicht worden gevonden tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.

• Om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te bevorderen worden niet alleen de zones 30 gehandhaafd, maar ook en vooral veilige voetgangers- en fietsroutes uitgestippeld.

Trage wegen moeten daarbij nog meer aandacht krijgen waardoor maximale scheiding kan plaatsvinden tussen het autoverkeer en het langzame verkeer.

• Verkeersopvoeding moet verder gestimuleerd worden. En niet alleen naar jongeren toe, maar naar alle weggebruikers.

• Permanente aandacht voor verkeersveilige schoolomgevingen.

• Straten (gemeentewegen) systematisch controleren en evalueren op verkeersveiligheid.

• Evalueren van de doorstroom en de afwikkeling van zwaar verkeer komende van de autosnelwegen via overleg met hogere overheden.

• Net zoals de voorbije jaren moet er voldoende aandacht gaan naar

duidelijke en reglementaire wegwijzers, verkeersborden en straatnaamborden.

• Onderhoud van schuilhuisjes voor openbaar vervoer.

• Onderhoud van het openbaar domein blijft oo de komende jaren een prioriteit en draagt ongetwijfeld bij tot verkeersveiligheid.

• Openbaar vervoer blijft een aandachtspunt, waarbij regelmatige evaluatie en mogelijke bijsturing op basis van

gesignaleerde behoeften van belang blijven.

* Op basis van ongevallen zwakke punten inventariseren en oplossingen aanreiken.

**6. SOCIALE VEILIGHEID**

Een fenomeen waar we in onze huidige samenleving niet omheen kunnen is het toenemende gevoel van onveiligheid. Vaak is dat gevoel subjectief, even vaak is het objectief.

Hoe dan ook heeft het lokale bestuur de plicht om de veiligheid van haar ganse bevolking te verzekeren. Angst en onzekerheid mogen onze samenleving niet verlammen.

Zowel preventieve als repressieve maatregelen dringen zich op.

Preventie betekent immers dat we de voedingsbodems van iedere vorm van criminaliteit kunnen wegwerken door werk te maken van de strijd tegen kansarmoede, discriminatie, het huisvestingsprobleem...

Volgens de N-VA is veiligheid echter niet alleen een kwestie van aanwezigheid van politie en wijkagenten, maar ook van het feit dat iedere burger zijn verantwoordelijkheidszin opneemt, voor zichzelf, voor elkaar en samen met anderen. Individualisme moet vermeden worden. Sociale controle is heel belangrijk.

De gemeentelijke overheid heeft de plicht om iedere aangebrachte klacht ernstig te onderzoeken en binnen een redelijke termijn een antwoord geven aan de betrokken burger. Zo ontstaat een vertrouwensband met de burger. De wijkagent blijft de belangrijkste link tussen gemeente en burger.

Door de geografische ligging van onze gemeente hebben we meer dan andere gemeentes te maken met het drugsvraagstuk. Overlast moet bestreden worden door overleg en samenwerking met lokale diensten, buurgemeentes, politie en justitie — over de grenzen heen.

Een sociaal netwerk moet het vangnet zijn van de sociaal zwakkeren (langdurig werklozen, kansarmen, nieuwkomers). Het sociaal huis dient hier een belangrijke rol in te spelen. Zij krijgen immers een loketfunctie: hier kan iedere burger terecht voor zijn persoonlijke noodhulpvragen.

Verder blijft de bekommernis om een degelijke openbare verlichting en een degelijk onderhoud van de openbare domeinen bijdragen tot meer veiligheid in onze gemeente.

Vermits preventie alleen niet alle veiligheidsproblemen kan oplossen moet repressie alle vormen van criminaliteit, vandalisme, bouw- en snelheidsovertredingen aanpakken.

Het instrument van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) laat toe dat elke vorm van maatschappelijke discriminatie volgens de regels van het gezonde verstand kan aangepakt worden. De gemeente kan kleine overlast zelf bestraffen en zo de leefbaarheid verbeteren.

**7. ONDERWIJS**

Onze plattelandsscholen zijn een bepalende factor voor de leefbaarheid van onze dorpen. Ze vormen het cement van het sociale leven in een dorp.

De N-VA kiest dan ook resoluut voor kleinschalige dorpsscholen.

We moeten ervoor zorgen dat elk kind dicht bij huis basisonderwijs kan volgen. Het basisonderwijs moet immers op de eigen lokale gemeenschap inspelen. Iedereen van om het even welke filosofische strekking moet er terecht kunnen.

De N-VA is steeds een hevig voorstander geweest van een volledig kosteloos onderwijs. Dat kosteloos onderwijs staat zelfs in de grondwet. Een volledig kosteloos onderwijs vraagt om inspanningen van alle overheden, op alle niveaus. De gemeente heeft hier in het verleden steeds aan meegewerkt en zal dit blijven doen.

De N-VA wil ook de kwaliteitsvolle kinderopvang in onze gemeente uitbreiden, zowel voor en na de schooltijd, alsook tijdens de vakantieperiodes, met professionele begeleiding, zodat vraag en aanbod in evenwicht komen.

Het systeem van kinderopvang wordt periodiek geëvalueerd.

De gemeente moet bijzondere aandacht schenken aan schoolkinderen met een taalachterstand, bvb. door een Nederlands taalbad en de extra ondersteuning van de jeugdwerkinitiatieven die anderstalige kinderen het Nederlands als speeltaal laat ervaren.

We schenken speciale aandacht aan kinderen met leermoeilijkheden of met een zwakkere sociale of culturele achtergrond. (logopedisch ondersteuning, inschakelen van taakleraars, integratiemateriaal voor anderstalige kinderen, ...).

De pedagogische onafhankelijkheid van directie en leerkrachten is een vanzelfsprekendheid.

Verder wensen we de netoverschrijdende structuren in de onderwijsnetten, van zowel gemeentelijk als vrij onderwijs, vanaf het basisonderwijs te blijven ondersteunen.

Scholen en gebouwen dienen permanent geëvalueerd te worden op

comfort en veiligheid.

De scholen dienen maximaal ondersteund te worden, zowel materieel als administratief.

De sociale voordelen worden zonder onderscheid aan alle kinderen toegekend.

Wij willen het leerlingenvervoer op het niveau van het basisonderwijs blijven coördineren en ondersteunen voor zover daar nood aan is, maar wij wensen eveneens het fietspoolen aan te sporen.

Het programma voor de nieuwbouw, het behoud en de renovatie van de gebouwen blijft behouden.

De samenwerking met de bibliotheek blijft bestaan. In samenspraak met het onderwijs koopt de bibliotheek ondersteunend materiaal voor kinderen met leermoeilijkheden, grootlettertype boeken voor slechtziende kinderen enz.

Er worden klassikale bibliotheekbezoeken georganiseerd.

Kinderen zijn tegenwoordig zeer vertrouwd met computers en informatica. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen op de ‘informaticasnelweg’, dienen de scholen aangepast te worden aan de eisen van vandaag. De gemeente kan hierin ondersteunen.

Daarnaast is de rol van het kunst- en het avondonderwijs van onschatbare waarde. Daartoe wensen wij opleidingsprogramma’s voor niet-professionele kunstbeoefening in het kunstonderwijs aan te moedigen en zullen wij alle muzikale vorming via de muziekschool van Voeren/Riemst en de muziekmaatschappijen blijven ondersteunen.

Kortom: Investeren in lokaal onderwijs is op alle vlakken investeren in de toekomst.

**8. TOERISME**

Riemst is een plattelandsgemeente met een unieke ligging en vele troeven. Ze bepalen voor een groot stuk de uitstraling van de gemeente, maar zijn ook van belang voor de plaatselijke horeca en handelaars.

Daar moeten we als gemeente op toeristisch vlak ten volle op inspelen. De leefbaarheid binnen de verschillende dorpen mag hierbij niet uit het oog worden verloren.

De N-VA stelt volgende actiepunten voor:

• Blijvende ondersteuning van de vzw Toerisme Riemst.

• Ondersteuning in verdere uitbouw van hoevetoerisme, hotels en gastenkamers, rekening houdend met de nieuwe

provinciale subsidiereglementen.

• Verder profileren van de reeds bestaande toeristische trekpleisters.

• Ondersteuning van nieuwe vormen van verblijfstoerisme:

unieke kaders, nieuwe concepten en formules.

• Productie van anderstalige folders, gericht op zowel de Duitse- als de Franstalige toeristische markt.

• Degelijk beheer en onderhoud van het fiets- en wandelpadennetwerk, het hele jaar door.

• Hieraan gekoppeld een sensibiliseringscampagne voor het afvalvrij houden van fiets- en wandelpaden, én dus ook van ruilverkavelingswegen.

• Toeristisch beheer van monumenten.

• Toeristische druk in bepaalde dorpen draagbaar en aanvaarbaar houden. Dit in samenspraak met de plaatselijke horeca en handelaars.

• Het ondersteunen van winkels waar streekproducten worden

verkocht.

• Goed uitgebouwde informatiepunten onderhouden en een verdere samenwerking met horeca en handelaars die informatiefolders verspreiden.

• De ontwikkeling van een strategisch actieplan.

• De nieuwe gemeentelijke webstek ten volle benutten als virtueel uithangbord voor de gemeente.

• Het blijven steunen van grensoverschrijdende productontwikkeling zoals verblijfs- en fietsarrangementen.

• De samenwerking van gemeenten uit de Euregio en de daaraan gekoppelde projecten ondersteunen.

• Blijvende aandacht geven aan kwaliteitszorg, in het bijzonder aan kleinere doelgroepen zoals andersvaliden. Het ondersteunen en mee ontwikkelen van projecten zoals het toegankelijkheidsonderzoek en de latere uitvoering daarvan.

• Het voorzien van mobilhome- en busparkings in de gemeente waar dit nodig is om wildparkeren/kamperen tegen te gaan.

• Professionalisering en kwaliteitsverbetering van de huidige dagattracties in overleg met de horeca. Ook hier het voorzien van parkeerplaatsen voor bussen of grote groepen auto’s.

• Evaluatie en eventuele uitbouw van het aantal gidsen in dienst van de toeristische dienst.

• Inwoners meer betrekken bij initiatieven van de toeristische dienst.

bv. door middel van hoorzittingen of vergaderingen over projecten van de dienst toerisme in hun dorp of streek.

**9. JEUGD**

De gemeente Riemst wil het bestaande jeugdwerk en het huidige jeugdbeleid ondersteunen en daar waar nodig mee helpen opbouwen. Dit geldt ook voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven, op voorwaarde dat ze gedragen worden door een sterke groep vrijwilligers.

Het jeugdbeleid in onze gemeente wordt op deskundige wijze gecoördineerd door de jeugddienst

Het aanbod aan jeugdverenigingen is groot. Maar ook de jeugdwerkingen van sportclubs en muziekmaatschappijen mogen niet uit het oog worden verloren.

De jeugd van Riemst is trouwens ook de toekomst van Riemst. Onze jongeren en hun mogelijkheden beknotten is de toekomst van onze gemeente beknotten.

De actiepunten van de N-VA:

* De jeugddienst blijft coördineren en informeren via post, e-post, jeugdraad,...
* De gemeente blijft voorzien in voldoende financiële middelen ter ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven. (infrastructuur, kamptoelagen, kadervorming,...)
* Elke jeugdvereniging moet over een eigen lokaal kunnen beschikken. De gemeente zorgt voor begeleiding en betoelaging.
* Jeugdverenigingen kunnen bij de uitleendienst terecht voor uitleenmateriaal aan een betere prijs dan bij particulieren.
* Jeugdverenigingen kunnen hun drukwerk goedkoop laten drukken op het gemeentehuis.
* Jeugdverenigingen kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
* Verenigingen worden blijvend ondersteund en gestimuleerd om jeugdkampen te organiseren.
* Er gaat bijzondere aandacht uit naar mindervalide jongeren.
* Verderzetting van speelpleinwerking en SWAP-activiteiten. De mogelijkheid bekijken om een polyvalente zaal in te richten voor de speelpleinwerking.
* Het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang (BKO) evalueren en verbeteren.
* Jongeren via kleinschalige evenementen kennis laten maken met cultuur en ze hier zelfs aan laten participeren door de ondersteuning en uitbreiding van een muziek- en kunstschool.
* Bestaande en nieuwe preventieacties voor jongeren en verkeer, jongeren en drugs, jongeren en alcohol, jongeren en seks, …
* Bestaande speelpleintjes onderhouden en nieuwe speelpleintjes realiseren waar kinderen op een veilige manier kunnen spelen, maar met respect voor de buurtbewoners. Een speelpleintje voor elk dorp is het doel.
* De permanente skate-piste onderhouden en aanpassen aan de noden.
* Jongeren hebben nood aan ontmoetingsplaatsen. Goed contact en overleg met de buurt is noodzakelijk.
* Blijven ondersteunen van ‘speelstraten’.
* Jongeren moeten de mogelijkheid hebben om te fuiven. De gemeente ondersteunt op basis van goede afspraken, en probeert nieuwe richtlijnen van de overheden, bijvoorbeeld over nieuwe geluidsnormen, zo kosteloos mogelijk te laten toepassen.
* Ter beschikking blijven stellen van een repetitieruimte voor muziekgroepen.
* Streven naar een geschikte groene speelruimte voor kinderen en jongeren.
* Een open beleid naar jongeren toe. Inspraak werkt drempelverlagend.
* De taak van de jeugdwerker, als link tussen de gemeentelijke overheid en de jongeren, duidelijk omlijnen.
* Onnodige administratieve lasten voor zowel de jeugddienst als de jeugdwerker dienen weggewerkt te worden, zodat deze zich kunnen toespitsen op hun werkveld.
* Ervoor zorgen dat jongeren die niet gebonden zijn aan verenigingen zich toch buiten kunnen amuseren op een veilige manier en zonder overlast voor de buurtbewoners.

**10. CULTUUR**

Riemst heeft een zéér rijk cultureel leven. Cultuur is een breed begrip. Erfgoed, monumenten, landschappen, onze gemeentelijke openbare bibliotheek,... Allemaal ‘cultuur’.

Maar ook in dit beleidsdomein spelen verenigingen, die meestal steunen op vrijwilligers, een zeer belangrijke rol. Die vrijwilligers zijn het sociale cement van de samenleving. Die rol mag niet onderschat worden. Om tot een goed cultuurbeleid te komen is een optimale samenwerking tussen gemeente en verenigingen en vrijwilligers noodzakelijk.

Het gemeentelijk cultuurbeleid moet er volgens de N-VA op gericht zijn mensen naar cultuur te brengen en omgekeerd. Hierbij moet men trachten om alle lagen van de bevolking te bereiken. Cultuur brengt samen en verlegt grenzen. Verscheidenheid staat voorop: traditie en vernieuwing, het klassieke en het experimentele, het eigene en het vreemde.

**BIBLIOTHEEK**

Een goedwerkende bibliotheek is essentieel voor een goed functionerend cultuurbeleid. Naast de uitleenfunctie heeft een bibliotheek een belangrijke ontmoetingsfunctie. De financiële drempel is laag en iedereen kan er vrij en in anonimiteit vertoeven. We blijven daarom investeren in de werking van de bibliotheek en waar nodig de werking optimaliseren en moderniseren.

**VERENIGINGSLEVEN**

• Het sociaal-cultureel verenigingsleven wordt ondersteund door toelagen, het ter beschikking stellen van infrastructuur en materiaal, logistieke steun, het bekendmaken van de activiteiten via de gemeentelijke publicaties en webstek, een gepaste subsidiëring (o.a. voor investeringen), advies inzake brandveiligheid, enz. Voor deze dienstverlening kan men terecht bij de cultuurdienst.

• De eigenheid en onafhankelijkheid van de verenigingen wordt

gestimuleerd.

• Naast het ondersteunen van de reguliere werking, moeten er ook impulsen gegeven worden voor experimenten en vernieuwing en voor drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, allochtonen, lage inkomens...).

• Iedere dorpskern een eigentijds en brandveilig ontmoetingshuis,

voor alle verenigingen en alle vormen van cultuur.

• Het vrijwilligerswerk dient blijvend ondersteund en gewaardeerd te worden.

• Ondersteuning van particuliere initiatieven op vlak van kunst- en

cultuuruiting.

• Kunstonderwijs stimuleren.

• Een kunstwerk in open lucht voor iedere dorpskern.

• Gelegenheid scheppen om de verschillende verenigingen onderling te laten verenigen in functie van projecten. (cfr. Riemst klinkt)

• Stimuleren van een verbroedering van de gemeente met andere gemeenten uit de Nederlandse taalgemeenschap. (Nederland, Zuid- Afrika, ..)

• Lokale tradities en gebruiken zijn de moeite waard om in stand gehouden te worden. De gemeente kan hierin een ondersteunende rol vervullen. Ook de rijkdom van het ons plaatselijk dialect mag hierbij niet over het hoofd gezien worden.

• Uitbreiding van de Uitleendienst.

• Aandacht voor carnaval in alle aspecten als (niet erkende)

cultuurvorm.

• Maximale ondersteuning van Vlaamse, Europese en pacifistische feestdagen: Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11juli), Dag van Europa (9 mei) en Vredesdag (11 november)

• Bijkomende inspanningen om kinderen en jongeren kennis te laten

maken met kunst en cultuur.

**MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN**

De dienst Archeologie (ZOLAD), Monumenten en Landschappen heeft als opdracht het verlenen van advies over en de begeleiding van dossiers inzake het restaureren van beschermd erfgoed. Daarnaast worden dossiers voorbereid voor bijkomende bescherming van waardevolle panden en andere constructies, dorpsgezichten en landschappen. Als eerste in Vlaanderen heeft de gemeente een archeologisch convenant afgesloten. De dienst verleent advies bij stedenbouwkundige aanvragen en evalueert de veldprospectie, uitgevoerd door de KU Leuven.

Monumenten en landschappen dienen, als erfgoed, beschermd en in stand gehouden te worden. Ze bepalen voor een groot deel de toeristische aantrekkingskracht van onze gemeente.

De bescherming van monumenten dient steeds te gebeuren in overleg met betrokkenen.

Kerkhoven moeten met zorg en respect onderhouden en uitgebouwd worden. Het doel is om alle kerkhoven ook een parkfunctie te geven.

**11. SPORT**

Sport is het sociale bindmiddel bij uitstek. Zowel actief als passief sporten kent geen grenzen. Iedereen kan via een kwalitatief gemeentelijk sportbeleid worden aangesproken.

De talrijke sportclubs en vrijwilligers in onze gemeente spelen hierin een zeer belangrijke rol.

Maar er zijn ook de harde cijfers (op Vlaams niveau): de fysieke conditie van onze jongeren gaat er achteruit, het aantal sportclubs en het aantal aangesloten leden daalt. De klassieke sportpatronen staan onder druk. Een sportclub trouw blijven is niet meer vanzelfsprekend. De ‘sportconsument’ zoekt steeds meer het korte bewegingsmoment dat het best bij hem past.

Het staat als een paal boven water dat gezond sporten de beste investering is voor een preventief gezondheidsbeleid.

De N-VA stelt volgende actiepunten voor:

• Onze gemeente heeft een uitstekende sportinfrastructuur. Deze moet onderhouden en waar nodig uitgebreid worden.

• De gemeentelijke sportinfrastructuur ter beschikking stellen van

scholen.

• Sportclubs blijven ondersteunen via de bestaande

subsidiereglementen.

• Accent leggen binnen het sportbeleid leggen op jeugd, bijvoorbeeld door een verhoging van de betoelaging voor specifieke jeugdwerking.

• In het kader van ‘sport voor allen’ worden de vele en kwaliteitsvolle

sportpromotiecampagnes verdergezet. Sportpromotie -het kennis laten maken met- is immers de ideale opstap naar een sportclub.

• Organisatie van een ‘sportbeurs’ voor jongeren.

• Aangepaste sportvoorziening voor ouderen en mensen met een handicap.

• Verder uitwerken van BPA voor sport, gekoppeld aan een degelijk en gericht aankoopbeleid voor voetbal- en recreatievelden.

• Uitbreiding en kwalitatieve verbetering van fiets, ruiter-, wandel- en joggingspaden. Ook de ontwikkeling van trage wegen leent zich uitstekend hiertoe.

• Promotie van nieuwe trends op sportief gebied

• De vaste sportzones, zoals de gebieden rond de sporthallen en pistes, ook voorzien van de nodige groeninplanting.

• Blijven ondersteunen en subsidiëren van infrastructuurtoelage voor

extra inspanningen betreffende toegankelijkheid.

• Toelage of subsidiereglement opstellen voor vorming van bestuursleden van sportclubs.

• De sportdienst als aanspreekpunt bij uitstek waar mogelijk ontlasten van tijdrovende administratieve taken.

• Ondersteuning en maximale inzet van de voltijdse sportmonitor.

• Op pleintjes worden er naast speeltoestellen ook sporttoestellen geplaatst voor kinderen.

**12. GEMEENTE MET EEN VENSTER OP DE WERELD**

De N-VA ziet Riemst als een gemeente met een open venster op de wereld. Riemst moet toekomstgericht denken en daarom over zijn gemeentegrenzen heen kijken: het beleid is niet enkel lokaal? maar ook regionaal, Europees en mondiaal georiënteerd.

Door zijn geografische ligging heeft Riemst alle troeven in handen om tot een goede samenwerking met de buurdorpen/-steden te komen. Solidariteit en openheid t.o.v. andere volkeren en culturen -op basis van wederzijds respect- zijn de hulpmiddelen om deze samenwerking te realiseren.

• stimuleren en ondersteunen van de Gemeentelijke Raad voor

Ontwikkelingssamenwerking (GROS).

• aankoop van derdewereldproducten promoten en als gemeente deze producten zelf gebruiken tijdens evenementen.

• het instaan voor een vlotte integratie van migranten in het

dorpsleven: opname in het verenigingsleven, onderwijs voor

migrantenkinderen, taalcursussen,…

• inspanningen leveren om goede contacten te onderhouden en samen te werken met onze buurgemeentes, binnen en buiten de grenzen van Vlaanderen.

• blijvende ondersteuning geven aan iedere vereniging die als doel heeft hulp te verlenen aan buitenlandse minder begunstigde bevolkingsgroepen.

Riemst is een gemeente met een visie die zowel lokaal als internationaal gericht is. De mens staat daarbij centraal, waar ook ter wereld!

**13. OPENBARE WERKEN**

Als je spreekt over infrastructuurwerken kom je automatisch terecht bij de gemeentelijke Technische Dienst. Deze dienst wordt gezien als een gezamenlijke onderneming die geïntegreerd is in het huidige geheel van gemeentelijke diensten. De TD doorloopt de hele organisatie en is zowel een uitvoerende als een ondersteunende dienst.

De doelstellingen die de N-VA beoogt: - efficiëntie verhogen

- sober duurzaam beleid

- optimaliseren van de dienstverlening

Werkwijze:

**a. De Technische Dienst**

* Het personeel als hoeksteen van onze werking; voortzetting van het streven naar inbreng van kwaliteit op objectieve niet-partijgebonden basis, met aanhoudende inspanningen inzake opleiding en vorming, met het oog op een klantgerichte aanpak.
* Aanwervingen dienen verder op dezelfde neutrale manier georganiseerd te worden. Op basis van resultaat van de onafhankelijk werkende jury, kan het college en de gemeenteraad een keuze maken tussen de geschikte kandidaten.
* Luisteren naar de burger: een klacht moet als een geschenk aan het bestuur voor een kans op verbetering in de dienstverlening beoordeeld worden.
* Het zorgsysteem blijven nastreven, door al onze taken nog beter in elkaar te laten vloeien en van gemaakte fouten te leren.
* Opdrachten steeds op dezelfde manier uitvoeren, beginnende vanaf de klant.
* Grote betrokkenheid van onze arbeiders met betrokkenheid bij beleidsvoorbereidingen, uitvoering en evaluatie.
* Duidelijke taakafbakeningen.

**b. Financieel**

* Geïntegreerd in het algemeen financieel beleid.
* Gedetailleerde begrotingen.
* Duidelijke en effectieve opvolging en permanente bewaking van de budgetten.
* Pragmatische, effectieve aanpak.
* Geen buitensporige investeringen meer tijdens het verkiezingsjaar

**c. Wegeninfrastructuur**

* De gemeente beheert een immens wegennet. Het is onze taak ervoor te zorgen dat deze wegen er veilig en netjes bijliggen.
* Jaarlijkse terugkerende budgetten voor asfalt en betonwegen, eveneens met onderhoud van fiets-en voetpaden. Preventief onderhoud.
* Afwerking van het programma opgestart als herwaardering van onze dorpskernen. Voetpaden die voorzien zijn worden afgewerkt.
* Officiële voetwegen zullen in de mate van het mogelijke geherwaardeerd worden.
* Handhaven van Meteo-services, een betrouwbare weersvoorspelling voor het grondgebied Riemst, zodat we tijdig kunnen reageren bij onverwachte weersomstandigheden.
* Continuïteit garanderen van de opgezette wachtdienst, zodat ook buiten de werkuren snelle interventie gegarandeerd blijft.
* Naast de onderhoudswerken met eigen personeel voorzien we ook jaarlijks een budget om werken te laten uitvoeren door externe aannemers, wederom preventief.
* Meer aandacht voor de zwakke weggebruiker.
* Fiets- en voetgangervriendelijke schoolomgevingen.

**d. Riolering** (Overgenomen door infrax)

* Continuïteit in het inperken van de wateroverlast, d.w.z. reeds genomen besluiten zoals het erosieplan verder uitvoeren en watergevoelige plekken aanpakken om toekomstgericht verdere overstromingen te kunnen indijken. De bestaande constructies hebben hun nut al reeds bewezen en vragen blijvend onderhoud.
* Onderhoud van open grachten, die terug hun oorspronkelijke functie krijgen toebedeeld, namelijk oppervlaktewater afvoeren.

**e. Nutsvoorzieningen**

* De gemeente zorgt ervoor dat de noodzakelijke nutsvoorzieningen zoals water, telefonie, gas en elektriciteit binnen handbereik van de bewoners wordt gebracht.
* Uitbreidingen van het waterleidingsnet en de sanering van de openbare verlichting in functie van rationeel energieverbruik verderzetten.
* We streven zoveel mogelijk naar het ondergronds brengen van nutsleidingen. Waar grote werken gepland worden, vormt dit steeds een onderdeel van de uitvoering.
* Werken uitgevoerd door nutsbedrijven waarbij het openbaar terrein opgebroken wordt, zullen nauwgezet en streng worden opgevolgd. De hinder voor de omgeving moet tot een minimum worden beperkt.

**f. Openbare gebouwen**

* Klemtoon ligt hier ook weer op preventief onderhoud met hoofdzakelijk inzet van ons eigen personeel zodat we onze kennis op termijn niet verliezen.
* Bij de verschillende verbouwingen of nieuwbouw wordt de dienst gebouwen betrokken en volgen de werven op.
* Ook opvolging van renovatie en restoratie bij monumenten.
* Optimale en efficiënte inzet van de poetsafdeling.

**g. Begraafplaatsen**

* Verdere inventarisatie van al onze kerkhoven met invulling van inventarisatiezuilen.
* Het beleid naar onderhoud en verfraaiing blijft gehandhaafd.
* Serene begraafplaatsen die evalueren van “stenen parken” naar “oases van rust”, met veel groen, toegankelijke paden en plekjes om te verpozen.
* Toepassing van het nieuwe decreet op begraafplaatsen.
* Stappen ondernemen naar gefaseerde ontgravingen van vervallen concessies zodat er op termijn weer ruimte vrijkomt.

**h. Milieu en natuur**

* Preventief werken met vaste rondes. Eerst het bestaande onderhouden dan werken aan nieuwe projecten.
* Inwoners verantwoordelijkheid geven voor een aantal plantsoenen.
* Integrale aanpak van reductie bestrijdingsmiddelen.
* Gebruik van duurzame materialen.
* Hoge prioriteit van zwerfvuilproblematiek.
* Streven naar onderhoudsvriendelijke beplantingen.
* Maaien binnen de bebouwde kom, onderhoud van open grachten, fietspaden, wegbermen, wandelwegen en buitengebieden.
* Natuurvriendelijk bermbeheer.
* Versterken van de natuurwaarde in onze gemeente.
* Ondersteuning van milieuactiviteiten.
* Het creëren van aangename propere kleine groenplekjes in de woonomgeving. Groene poorten en gazons.

**14. FINANCIËN**

Voor de N-VA blijven zorgzaamheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheid de sleutelwoorden.

De Riemstenaar blijft ook in de toekomst via de gemeentelijke informatiekanalen perfect op de hoogte van de financiële situatie in de gemeente.

Beleidsmensen hebben in dit verband een voorbeeldfunctie en moeten in alle omstandigheden zorgzaam omspringen met de financiële middelen van de gemeente, en dus ook van de gemeenschap.

Zoals in het verleden blijven wij op basis van duidelijke financiële marges verder werken.

Elke belasting werd steeds getoetst op haar rechtvaardigheidsgehalte; op haar efficiëntie en haar gezinsvriendelijkheid. Dat zal in de toekomst niet anders zijn.

Wij blijven pleiten bij de Vlaamse Regering voor een sociale correctie voor plattelandsgemeenten die vaak op basis van lagere inkomens en lagere kadastrale inkomens minder belastingsontvangsten hebben en daardoor hogere aanslagvoeten moeten invoeren.

De bestaande belastingsreglementen zullen in het begin van de nieuwe legislatuur grondig onderzocht worden en binnen de financiële marges eventueel aangepast worden.

De bestaande kortingen en premies blijven uiteraard gehandhaafd.

**15. WELZIJN**

“Het Sociale Huis” is de spil van een kwalitatief welzijnsbeleid in onze gemeente. Iedere inwoner van Riemst (dus niet enkel de zogenaamde probleemgroepen) kan hier met al zijn vragen inzake medische, sociale- en fiscale onderwerpen terecht.

Het Sociale Huis is de coördinator om samen met alle gemeentelijke- en particuliere diensten het welzijnsbeleid te sturen.

**a. Preventieve gezondheidszorg**

In samenspraak met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) werkt Het Sociale Huis een preventief gezondheidsbeleid uit. Zij behartigen de lokale gezondheidsvragen. Een nauw samenwerkingsverband met de Riemsterse huisartsen wordt hierbij nagestreefd.

In het belang van de gezondheid van alle jonge kinderen wordt de dienst Kind & Gezin verder ondersteund.

**b. Senioren**

Dankzij de welvaartstaat neemt de gemiddelde levensduur toe. Voor deze toenemende vergrijzing moeten er passende maatregelen genomen worden. Minder dan vroeger het geval was, kunnen onze bejaarden niet altijd meer rekenen op opvang binnen de familie. Zorg in het vertrouwde milieu moet echter absolute voorrang krijgen.

* De financiële slagkracht voor uitbreiding van de mantelzorgtoelage.
* De financiële slagkracht voor een klusjesdienst, gezelschapsdienst, de minder mobiele centrale.
* 1 grote ontmoetingsplaats voor senioren voorzien in het Sociaal Huis
* Het bekomen van voldoende RVT-bedden in het nieuwe rusthuis.
* Het ondersteunen van lokale initiatieven bij de bouw van serviceflats met de nadruk op aangepaste woonomstandigheden (inzake betaalbare huur, toegankelijkheid, aanpassingen in de leefruimte,...).
* Een goed werkende seniorenraad garanderen.
* Meer mogelijkheden in sportief en educatief opzicht voor de vrijetijdsbesteding van senioren (gereduceerd tarief in de sporthallen, cursussen op maat van het kennis- en mobiliteitsniveau van de senior).
* Aandacht voor het aanleren van nieuwe mediatechnieken: computertoepassingen (internet), elektronisch bankieren,…
* In samenwerking met de wijkagenten inbraakpreventieve maatregelen nemen.
* In samenwerking met preventiediensten informatie verstrekken over gevaarsituaties in de dagelijkse bezigheden thuis (brandgevaar, valpreventie, persoonlijk alarmsysteem,...)

**c. Personen met een handicap**

Via de samenwerking met de lokale adviesraden die deze personen met een handicap vertegenwoordigen, leert men de specifieke noden kennen.

Ook deze mensen hebben het recht op opvang in de directe leefomgeving. Net als voor senioren, moeten er voldoende aangepaste wooneenheden ter beschikking kunnen gesteld worden.

Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen lichamelijk en verstandelijk gehandicapten.

* Meer ruime parkeerplaatsen voor gehandicapten voorzien en een degelijke controle op misbruik door valide personen van deze gereserveerde parkeerplaatsen.
* Controle op en aanpassen van de toegankelijkheid van alle openbare gebouwen.
* Voorkomen van verkeersonveilige situaties voor minder mobiele personen (vb. middenbermplatform op gevaarlijke oversteekplaatsen voorzien of hinderlijke obstakels verwijderen op de stoepen).
* Een goed werkende gehandicaptenraad garanderen.
* Samenwerking met lokale verenigingen om de integratie van zowel lichamelijk- als mentaal gehandicapten te bevorderen.
* Inspanningen doen om een opvangdienst voor gehandicapten op te richten voor kortstondige opvang (vb. weekendopvang, crisisopvang, ...)
* Initiatieven rond gehandicaptensport en vrije tijd aanmoedigen.
* Advies verlenen voor financiële tussenkomsten van de overheid voor aangepast onderwijs, aanpassingen aan de woning, aangepast vervoer,…

**d. Risicogroepen**

Het is de taak van de gemeente om een volwaardig sociaal netwerk te ontwikkelen om kansarmen, nieuwkomers, asielzoekers, langdurig werklozen te integreren in een sociaal weefsel.

Het uittekenen van integratietrajecten -een combinatie van

opleiding- en werkgelegenheidstrajecten- is hierbij vereist. Voor nieuwkomers en asielzoekers zal de gemeente een inburgeringstraject uitstippelen, dit in samenwerking met andere instanties (vb. Basiseducatie). Prioritair hierbij is de verwerving van de Nederlandse taal door alle gezinsleden.

De gemeente doet blijvende inspanningen om

werkgelegenheidsprojecten te creëren in de sociale economie.

**16. PERSONEELSBELEID**

De personeelsorganisatie moet volgens de N-VA opgebouwd worden rond twee peilers:

1. het verlenen van een optimale dienstverlening naar de burger

2.de zorg dat de dossierprocedures correct en op tijd gevolgd worden.

Een gemeentelijk personeelsbeleid, met het hieraan gekoppelde organogram, is een dynamisch gegeven aangezien men moet inspelen op gewijzigde noden, de evolutie van de informaticatechnologie, bijkomende opdrachten van de federale of Vlaamse overheid, wijzigende wetgeving,…

De juiste man/vrouw op de juiste plaats is voor ons de na te streven norm.

**a. Doelstellingen**

* Het stimuleren van de flexibiliteit.
* De betrokkenheid verhogen door meer verantwoordelijkheid te geven.
* Ruim aanbod en mogelijkheid van aangepaste vorming.
* Het opentrekken van het kerntakendebat.

**b. Acties**

* Permanente aandacht voor een positief werkklimaat.
* Optimaliseren van de nieuwe technologie.
* Aanwerven nieuwe personeelsleden volgens behoefte.
* Gericht bijscholen.
* Duurzame inzetbaarheid van de werknemers.
* Beleid richten op het actief en gemotiveerd houden gedurende de hele loopbaan. (taakroulatie)
* Doorgroeimogelijkheden.
* Instromingen en stage.
* Opstellen van een strategisch personeelsplan met de te verwachten in- en uitstroom.
* Integraal gezondheidsmanagement.
* Voortzetting en verdere uitbouw van ons personeelstatuut.
* De juiste man/vrouw op de juiste plaats is de kern van ons aanwervings- en promotiebeleid. D.w.z. dat we via de juiste selectieproeven en een deskundige jury overgaan tot aanduiding, benoeming of promotie van de beste man/vrouw voor de functie.
* De efficiëntie van onze diensten zal worden onderzocht en waar nodig bijgestuurd. Er wordt nagegaan welke gemeentelijke diensten of instellingen door andere actoren kunnen worden overgenomen. (kerntakendebat)
* Het informaticanetwerk verder uitbreiden en de nodige vervangingen doen van verouderd materiaal, ons GIS-systeem verder uitbouwen en onze website onderhouden en aanpassen waar nodig. De interactiviteit van de website zal worden geoptimaliseerd.
* Het totale personeelsbudget bij een naar omvang gelijkblijvend takenpakket niet verder laten toenemen.
* Ruimte voor veiligheidsbeleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
* Goede afspraken maken over ziekteverzuim, flexibilisering van de organisatie, beloning, overurencompensatie.

Verdergaande decentralisatie van taken, bevoegdheden en budgetten naar de diensten en een bedrijfsmatigere aanpak zullen eveneens een belangrijke rol spelen bij de herschikking van het huidige takenpakket van de gemeente.

De kwaliteit van de dienstverlening zal voor ons een permanente bekommernis zijn. Kwaliteitszorg moet op een systematische manier geïntroduceerd worden. Het uiteindelijke doel is enerzijds de interne werking van de administratie verbeteren door sneller in te spelen op steeds snellere veranderingen van de informatisering en anderzijds het contact en de communicatie met de Riemsterse burgers, bedrijven en verenigingen optimaliseren en een betere dienstverlening garanderen.

**17. ECONOMIE, MIDDENSTAND & TEWERKSTELLING**

De rol van de gemeente in het arbeidsmarktbeleid beperkt zich voornamelijk tot aanvulling, optimale begeleiding, ondersteuning en voorwaardenscheppende dienstverlening.

De middenstand in Riemst vormt een belangrijke partner, een onmisbare schakel in de leefbaarheid van onze dorpen. De aanwezigheid van ondernemers, winkels en ambachten blijft voor een plattelandsgemeente zeer belangrijk.

Hierin verdient ook de land- en tuinbouw in onze gemeente bijzondere aandacht.

* Uitgangspunt is het scheppen van een bedrijfsvriendelijk klimaat, zowel op administratief vlak als inzake fiscale politiek en ruimtelijke ordening.
* De beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet gebeuren in samenspraak met de lokale kmo’s, middenstand en de organisaties die hen vertegenwoordigen.
* De N-VA pleit voor een kernversterkend beleid.
* Nog meer dan in het verleden moet aandacht besteed worden aan de problemen i.v.m. mobiliteit en veiligheid waarmee ook kmo’s en middenstanders geconfronteerd worden.
* De gemeente, maar ook de ondernemingen, hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid inzake werkgelegenheid in het algemeen en de lokale sociale economie in het bijzonder.

De N-VA stelt volgende actiepunten voor:

**a. TEWERKSTELLING**

* Samen met de ander partners, spelen de lokale overheden een actieve rol in de werkwinkels.
* De diensteneconomie wordt verder uitgebouwd met buurt- en nabijheidsdiensten, zoals een poetsdienst, kinderopvang, strijkwinkel, enz., waar laaggeschoolden en mensen uit risicogroepen kunnen worden tewerkgesteld.
* Er dient eveneens een volwaardig sociaal netwerk te worden ontwikkeld om langdurig werklozen, nieuwkomers, personen met een handicap en kansarmen te integreren in het lokale weefsel. lntegratietrajecten - een combinatie van opleidings- en tewerkstellingstrajecten - voor nieuwkomers en kansarmen moeten worden uitgetekend.
* Stimuleren van bijscholing.

**b. ECONOMIE & MIDDENSTAND**

* Er wordt blijvend werk gemaakt van een gezond ondernemingsklimaat met voldoende ruimte om te ondernemen.
* Ondersteuning van middenstand en handelaars met het oog op instandhouding en/of opstart van kleinhandelszaken, rekening houdend met de mogelijkheden die worden geboden vanuit de hogere overheden.
* Begeleiding van startende zelfstandigen.
* De LEM vormt de bevoorrechte gesprekspartner voor aangelegenheden van lokale economie.
* Promotie van het aanbod aan eigen winkels. (buurtwinkels, detailhandel,...)
* Een kernversterkend beleid met aandacht voor alle kernen.
* Realistische oplossingen voor zonevreemde bedrijven.
* Verdere uitbouw van de lokale industriezone, met inbegrip van de bufferzone.
* Inschakeling van een middenstandsambtenaar als aanspreekpunt.
* Overleg en inspraak rond openbare werken.
* Land —en tuinbouwers verdienen respect en worden zoals andere bedrijven gezien als partners van de gemeente.
* Een degelijke en duidelijke communicatie naar kmo’s en middenstand, bvb. over het verkrijgen van vergunningen.
* Coördinatie, opvolging en snelle afhandeling van diverse aanvragen en vergunningen van plaatselijke ondernemingen, bedrijven en kmo’s.
* Dienstverlening en informatie op het vlak van ruimtelijke ordening, milieu, reglementering, investeringssteun.
* Werken aan een goed parkeerbeleid.
* Degelijke en uniforme bewegwijzering.
* Open discussieplatform tussen landbouw, natuur en middenstand.
* Ondersteuning van initiatieven van beroepsverenigingen.
* Betrokkenheid van de zelfstandigen vergroten bij de toeristische ontwikkelingen.
* Goede opvolging van de veiligheidsreglementering, door goede samenwerking en duidelijke afspraken.