**11 JULI TOESPRAAK 2017**

Dames en Heren genodigden, collega’s uit het Schepencollege, gemeenteraad en OCMW-raad, ere-mandatarissen,

In vorige 11 juli-toespraken betreurde ik reeds dat 11 juli, onze nationale Vlaamse Feestdag , geen officiële verlofdag is voor alle Vlamingen. Ik blijf dit betreuren. Eerder dan een dag te staken zou het beter zijn om samen als gemeenschap 11 juli te vieren. Ieder volk dat zichzelf respecteert heeft een eigen vlag, een eigen volkslied en een officiële feestdag en verlofdag . Waarom dan niet in Vlaanderen ?

11juli 1302 : dag waarop een slecht uitgerust Vlaams legertje een Franse super strijdkracht versloeg. Wij weten allen dat er nadien veldslagen werden uitgevochten tussen beide partijen met een andere uitslag, maar belangrijk en fundamenteel is dat het hier ging om de opstand vanuit het volk, de burgers, tegen de Franse overheersers, de bezetters. Nu worden burgerbewegingen volop geprezen als het opperste democratische goed, maar wordt meestal door diezelfde kringen de volksbeweging van 11 juli 1302 denigrerend benaderd. Onbegrijpelijk.

Feit is dat 11 juli 1302 werd gekozen als onze nationale Vlaamse feestdag dank zij De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience , die het in de romantische tijdsgeest verhief tot het symbool van het verzet van Vlaanderen tegen de bezetter. Een terechte keuze vind ik.

Waar staat Vlaanderen vandaag ?

De Vlaamse Beweging kent een lange geschiedenis en is ondanks zware intimidatie en tegenkanting, en ook moeilijke momenten nooit ten onder gegaan. Ondanks ook veel persoonlijke drama’s heeft ze zelfs veel bereikt.

Een beweging kan echter alleen maar slagen wanneer ze gesteund wordt door politieke krachten en structuren. Wij moeten ons dus de vraag stellen hoe ver we op dit vlak staan.

De oprichting, eerst van de Cultuurraad nadien omgevormd tot een volwaardig Parlement; de oprichting van een Vlaamse regering, zijn mijlpalen in onze geschiedenis met verregaande gevolgen voor het bestuur in Vlaanderen.

Is hiermee alles bereikt en kunnen we nu op onze lauweren rusten ? Ik meen van niet. De vele staatshervormingen hebben ongetwijfeld resultaten opgeleverd voor een beter bestuur, maar ze zijn niet perfect en zijn zeker voor verbetering vatbaar.

Dit is m.i. trouwens geen probleem op zich : iedere samenleving evolueert en moet zich hieraan kunnen aanpassen zoals dat geldt voor iedere groep of gemeenschap. Hoe sneller men zich aanpast aan gewijzigde situaties, des te beter.

Een groot probleem blijft de noodzaak om als Vlaanderen te kunnen beschikken over homogene bevoegdheidspakketten , wat nu nog steeds niet het geval is en leidt tot problemen en onduidelijkheid. Bovendien moeten nog steeds belangrijke bevoegdheden worden overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau om doortastende beslissingen te kunnen treffen en een efficiënt beleid te kunnen voeren voor onze gemeenschap.

De vereenvoudiging van onze bestuurlijke organisatie is een tweede dringende noodzaak. De veelheid aan organisaties, structuren, intercommunales, politiezones, brandweerzones, die mekaar dikwijls overlappen en soms zelfs tegenwerken, moet dringend gesaneerd worden. Dat geldt voor Vlaanderen maar ook en vooral voor Brussel, ook onze hoofdstad . Recente gebeurtenissen daar spreken boekdelen en hoeven geen verdere commentaar. Hoe sneller men de noodzakelijke hervormingen doorvoert, hoe beter. Diegenen die daaraan niet willen meewerken plegen m.i. schuldig verzuim.

Op economisch vlak boekt Vlaanderen mooie resultaten. De economie trekt aan en alle specialisten voorspellen een verdere economische groei. Zowel de internationale economische toestand als de regeringsmaatregelen hebben daartoe bijgedragen. Wij profiteren nu van de gevoerde politiek : verstandig besparen om nadien opnieuw te groeien.

Wij moeten nu gebruik maken van deze gunstige situatie om ons voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst die ons voor tal van belangrijke uitdagingen stelt : de vergrijzing, de werkloosheid - zeker van bepaalde moeilijke groepen - , met als gevolg een toenemende druk op onze sociale zekerheid. Positief is te vernemen dat voor de allereerste keer sinds lang ons sociaal zekerheidssysteem niet meer verlieslatend is. Om dat zo te houden zullen verder de nodige maatregelen moeten worden genomen en inspanningen blijvend worden geleverd.

Dames en Heren,

Vlaanderen is op de goede weg, er werd al heel wat gerealiseerd. Het werk is nog niet af, maar we zitten op het goede spoor om een toekomstgericht en positief beleid te voeren op maat van de Vlaamse aard en eigenheid en wil van de bevolking. Laat ons in die richting verder werken.

Wij mogen dus wel degelijk feesten. Vandaag doen we dat met deze zitting die wordt opgeluisterd door musici van onze SAMWD, tussen haakjes de grootste in Vlaanderen waarop wij terecht heel fier zijn en die ik graag van harte bedank voor hun bijdrage. De gelegenheidstoespraak wordt gebracht door Frans Crols, de vroegere hoofdredacteur van Trends en een prominente figuur in Vlaanderen, die zijn visie zal geven over onze toekomst.

Na het zingen van de Vlaamse Leeuw bieden we u nog een drankje aan.

Aansluitend wordt op de Grote Markt in het kader van onze Lier Centraal en Vlaanderen Feest, een kleinkunstprogramma geserveerd met klinkende namen uit het hedendaagse en vroegere Vlaamse kleinkunstrepertoire.

Dames en Heren ik wens u nog een gezellige Vlaamse Feestdag toe !

**FRANK BOOGAERTS**

**BURGEMEESTER**

**LIER 6 JULI 2017**