Voorbereiding van het onderhoud van de Centrale Vrijzinnige Raad met de commissie dd. 3 juni 2010.

Preambule

De Centrale Vrijzinnige Raad is verheugd dat de commissie belast met de hervorming van de wetgeving inzake erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties in de zeer nabije toekomst concrete voorstellen zal formuleren die ertoe strekken de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie te respecteren en de verschillende stelsels beter op elkaar af te stellen.

De CVR waardeert ten zeerste te zullen worden ontvangen door de commissie met het oog op het bespreken van de gestelde problematiek en het beantwoorden van de vooraf ontvangen vragen.

De CVR maakt van deze gelegenheid gebruik om kort zijn voorafgaande uitgangspunten en vooruitzichten in herinnering te brengen, het betreft:
- De daadwerkelijke toepassing van het principe van de scheiding tussen kerk en staat, zowel in België als in de buitenlandse politiek van België.
- De gelijke behandeling van alle confessionele en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen die moet leiden tot een diepgaande transparante hervorming van het huidige systeem van financiering van deze gemeenschappen.
- Het wegwijzen van alle privileges door gelijke erkenningen- en financieringscriteria voor alle confessionele en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen op te stellen, in het bijzonder voor hun representatieve organen ten aanzien van de burgerlijke overheid en het beheer van de publieke gelden.
- De effectieve realisatie van de goedgekeurde fase I van de uitbouw van de centra niet-confessionele morele dienstverlening voor de bevolking: één centrum (met 5 niet-confessionele afgevaardigden) per arrondissement.
- Het opstarten van fase II van de uitbouw van de centra niet-confessionele morele dienstverlening voor de bevolking: één centrum (met 4 niet-confessionele afgevaardigden) per rijkskanton.
- De aanpassing van de sociale rechtspositie van de niet-confessionele afgevaardigden aan de noodwendigheden na het proefdrafraaien van 8 jaar.

Note préparatoire à la rencontre du Conseil Central Laïque avec la Commission des Sages le 3 juin 2010

Préambule

Le Conseil Central Laïque se réjouit que la Commission en charge de la réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles s’apprête à formuler dans un avenir très proche des propositions concrètes afin de mieux respecter les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination et d’harmoniser au mieux les différents régimes existants.

Le CCL apprécie d’être reçu par la Commission en vue de débattre de cette problématique et de répondre aux questions préalablement reçues.

Le CCL en profite pour rappeler ici brièvement ses pré-requis et perspectives, à savoir :
- L’application effective du principe de séparation entre les Eglises et l’État aussi bien en Belgique que dans la politique étrangère de la Belgique.
- Le traitement égal de toutes les communautés philosophiques confessionnelles et non confessionnelles qui doit aboutir à une réforme profonde et transparente du système actuel de financement de ces communautés.
- L’élimination de tout privilège par l’instauration de critères de reconnaissance et de financement égaux pour toutes communautés philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, et en particulier pour leurs organes représentatifs vis-à-vis de l’autorité civile et de la gestion des deniers publics.
- La réalisation effective de la phase I, déjà approuvée, du développement des services d’assistance morale non confessionnelle à la population : un service (de 5 délégués laïques) par arrondissement.
- Le démarrage de la phase II du développement des services d’assistance morale non confessionnelle à la population : un service (de 4 délégués laïques) par canton électoral.
- L’adaptation de la position sociale des délégués laïques aux nécessités d’un contexte précisé sur base d’une expérience de 8 années de mise en œuvre.
Op het vlak van de methodologie wenst de CVR te benadrukken dat hij bij het formuleren van zijn antwoorden is uitgegaan van de specificiteit van de niet-confessionele levensbeschouwing en zijn dienstverlening aan de bevolking.

Elke vraag werd afzonderlijk beantwoord, doch de antwoorden dienen samen gelezen te worden omwille van het onlosmakelijk verband.

In subsidiaire orde werd de aangekaarde materie uit respect voor het gelijkheidsbeginsel tevens vergelijkend met de erediensten onderzocht met een aantal bemerkingen tot gevolg.

Aangezien de Commissie van Wijzen belast werd met de opdracht om een omstandig rapport op te stellen betreffende de hervorming van de federale wetgeving van toepassing op de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties, zullen we dus niet sprekken over de bestaande verschillen in de regionale, provinciale of gemeentelijke regelgeving.

D’un point de vue méthodologique, le CCL souhaite souligner le fait qu’il s’est référé, pour la formulation de ses réponses, à la spécificité de sa conception philosophique non confessionnelle et de son utilité sociale.

Si chaque question a été traitée séparément, les réponses doivent être lues comme formant un tout indissociable.

Accessoirement, une question abordée pourra avoir été aussi examinée, au nom du respect du principe d’égalité, de manière comparative avec les cultes et suivie de certaines remarques.

Enfin, la Commission des Sages étant chargée d’élaborer un rapport circonstancié sur la réforme et la législation applicable au niveau fédéral aux cultes et organisations philosophiques non confessionnelles, nous n’aborderons donc pas les disparités existantes dans les réglementations au niveau régional, provincial ou communal.

---

**Vraag 1**

Indien het aantal plaatsen voortaan werd bepaald door rekening te houden met het aantal erkende centra voor morele dienstverlening, maar zonder direct verband er mee, waarbij het aan de Centrale Vrijzinnige Raad wordt overgelaten om de toewijzing van de plaatsen te bepalen, zou u bereid zijn te aanvaarden dat een einde wordt gesteld aan het verband lokale vestiging/gefinancierde plaatsen? Welke problemen zou dit voor u eventueel opleveren?

**Question 1**

Si le cadre était désormais déterminé en tenant compte du nombre de services d’assistance morale reconnus, mais sans lien direct avec eux, laissant au CCL le soin de déterminer l’affectation des postes, seriez-vous prêts à accepter cet abandon du lien implantation locale/postes financés? Quels problèmes cela vous poserait-il éventuellement?

---

**Contextualisierung:**

De Centrale Vrijzinnige Raad vertegenwoordigt de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen ten aanzien van de overheid en derden. Hij heeft onder meer tot doel de niet-confessionele morele dienstverlening uit te bouwen ten behoeve van de bevolking, als een gemeenschappelijk project waaraan alle lidorganisaties door hun werking en ondersteuning deel nemen.

**Contextualisation:**

Le Conseil Central Laïque représente les communautés philosophiques non confessionnelles dans leur rapport avec l’autorité civile et des tiers. Le CCL a en autres buts de développer l’assistance morale non confessionnelle auprès de la population comme projet de société auquel toutes associations laïques participent par leur fonctionnement et leur soutien.
De niet-confessionele morele dienstverlening slaat op de volwaardig persoonlijke en inlevende professionele hulp in al zijn aspecten die zich richt tot de bevolking zonder discriminatie en die gegeven wordt vanuit een vrijzinnig-humanistische instelling en verleend door een afgevaardigde van de Centrale Vrijzinnige Raad of door een erkend vrijwilliger van een lidorganisatie. De morele dienstverlening gebeurt autonoom op basis van de deontologische code en praktijkrichtlijnen van de Centrale Vrijzinnige Raad in vol respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. De niet-confessionele morele dienstverlening wordt aangeboden of georganiseerd vanuit daartoe door de Centrale Vrijzinnige Raad erkende centra. Deze centra fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats en gespreksruimte.

De niet-confessionele morele dienstverlening kan algemeen zijn of categoriaal. Zij richt zich zowel tot individuen als tot groepen zonder onderscheid van leeftijd. Ze wordt rechtstreeks georganiseerd door de Centrale Vrijzinnige Raad of met haar steun verstrekt door een lidorganisatie zonder de autonomie ervan aan te tasten.

De werking van de niet-confessionele morele dienstverlening slaat op de volgende terreinen:
- het verspreiden van het vrijzinnige gedachtegoed en dit levenbeschouwing;
- het versterken van de vrijzinnige organisaties;
- het opbouwen en ondersteunen van de lokale niet-confessionele levenbeschouwbewijze gemeenschappen;
- het verlenen van morele bijstand;
- het vorm geven en organiseren van vrijzinnige plechtigheden.
Diese lijst is niet beperkend.

Hieruit wordt begrepen dat de niet-confessionele morele dienstverlening wordt verstrekt ten behoeve van de gehele bevolking vanuit verschillende niches en door verschillende niet-confessionele verenigingen, die als gemeenschappelijke eigenschap hebben dat ze zich situeren onder de koepeorganisatie, door deze laatste erkend worden als vereniging die al dan niet op voltijdse basis morele dienstverlening verstrekt, en in dat kader activiteiten verzorgt.

L’assistance morale laïque consiste en une aide professionnelle individuelle et empathique dans tous les aspects qui s’adresse à la population sans discrimination depuis une association laïque. Les délégués du Conseil Central Laïque offrent, en bonne intelligence avec les volontaires qui s’engagent dans les associations laïques, des services et des activités relevant de l’assistance morale laïque. L’assistance morale laïque est donnée de façon autonome en référence à un code de déontologie et de directives pratiques données par le Conseil Central Laïque dans le plein respect du libre choix et du système de valeurs de chacun. L’assistance morale laïque est offerte ou organisée depuis les services reconnus du Conseil Central Laïque. Ces services font fonction de lieu de rencontre et d’espace de dialogue ouverts à tous.

L’assistance morale laïque peut être générale ou sectorielle. Elle s’adresse aussi bien aux individus qu’aux groupes sans distinction d’âge. Elle est organisée directement par le Conseil Central Laïque ou avec son soutien par une association laïque dans le respect de l’autonomie de celle-ci.

L’exercice de l’assistance morale non confessionnelle consiste en:
- la diffusion de prises de position et d’un idéal laïque;
- le renforcement des associations laïques;
- la consolidation et le soutien des communautés philosophiques non confessionnelles locales;
- l’accompagnement moral des personnes;
- l’élaboration et l’organisation des cérémonies laïques.
Cette énumération n’est pas exhaustive.

Bien entendu, l’assistance morale laïque s’adresse à la population entière depuis différentes niches et par différentes associations laïques qui ont comme caractéristique commune d’être coordonnées par une organisation (CAL ou UVV) qui les reconnaît comme des associations fournissant, ou moins partiellement, une assistance morale dans le cadre de leurs activités.
Antwoord:

Vanuit een puur theoretische benadering is er geen obstructie tegen het loskoppelen van het aantal plaatsen 'afgevaardigde van de CVR' van het aantal erkende centra morele dienstverlening. Dit biedt immers het perspectief dat de CVR, en meer bepaald UVV respectievelijk CAL, volgens de regionale en lokale behoeften afgevaardigden in de centra morele dienstverlening of daarbuiten zou kunnen tewerkstellen los van het bestaande wettelijk kader. Vanuit deze optiek zouden blinde vlekken kunnen worden opgevuld, bestaande centra worden versterkt, specialisten worden aangeworven, ad hoc probleemsituaties of dringende vervangingen worden opgelost met mobiele afgevaardigden, de mobiliteit van de afgevaardigden wordt vergroot, enz.

Het spreekt evenwel voor zich dat deze vraag niet kan worden los gezien van de huidige feitelijke situatie inzake de uitbouw van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en het kader dat daaraan is gehecht. De grondwettelijke erkenning van deze gemeenschappen dd. 5 mei 1993 via toevoeging van een tweede paragraaf aan artikel 181 GW werd uitgevoerd door de kaderwet van 21 juni 2002 (BS 22 oktober 2002). Gelet op de lange strijd voor de grondwettelijke erkenning van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen met het oog op het op gelijke voet plaatsen van deze laatste met de erkende erediensten en de lange periode die nodig is geweest om de uitvoeringswet tot stand te brengen, bevinden de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen zich nog altijd in een inhaalproces gestart vanuit een situatie van ondervertegenwoordiging. De structurering die schoorvoetend is begonnen in 1980, moment waarop de eerste zeer bescheiden subsidie werd verleend, werd in 2010 nog niet gerealiseerd.

Derhalve dient de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen de kans te worden geboden om in uitvoering van de wet van 21 juni 2002 dit inhaalmanoeuvre te verrichten en de eerste fase van de uitbouw te realiseren. Consolidatie van deze eerste fase is voorzien eind 2011 (met vier jaar vertraging wegens budgettaire redenen) met 44 door de Koning erkende centra voor morele dienstverlening (met 5 niet-confessionele afgevaardigden) over gans België en 354 afgevaardigden.

De aanwezigheid van de CVR op het terrein heeft duidelijk de noodzaak van een toegankelijke morele dienstverlening aangetoond, die verder gaat dan de eerste fase.

Réponse:

D’un point de vue purement théorique, il y a aucune objection à abandonner le lien entre le nombre de postes de « délégué du CCL » et le nombre de services d’assistance morale reconnus. Cela permettrait en effet au CIL, plus spécifiquement au CAL et à l’UVV, d’employer les délégués dans les services d’assistance morale selon les besoins régionaux et locaux, abstraction faite du cadre législatif actuel. Dans cette optique, l’on pourrait couvrir de nouveaux terrains, renforcer des centres existants, recruter des spécialistes, résoudre adéquatement des situations problématiques ou effectuer des remplacements urgents avec les délégués mobiles, favoriser la mobilité des délégués laïques, etc.

Il va également de soi que cette question ne peut pas être détachée du contexte actuel en matière de développement de la reconnaissance des communautés philosophiques non confessionnelles et du cadre qui lui est affecté. La reconnaissance constitutionnelle de ces communautés a été réalisée en date du 5 mai 1993 par l’ajout d’un deuxième paragraphe à l’article 181 de la Constitution et par la loi de concrétisation du 21 juin 2002 (MB du 22 octobre 2002). Vu la longue lutte pour la reconnaissance constitutionnelle des communautés philosophiques non confessionnelles afin de mettre la laïcité sur le pied d’égalité avec les cultes reconnus et la longue période, qui a été nécessaire pour aboutir à la loi de concrétisation, l’on peut dire que les communautés philosophiques non confessionnelles sont toujours inscrites dans un processus de rattrapage par rapport à une situation de sous-représentation. La structuration, qui a timidement commencé en 1980, moment où une première et modeste subvention a été accordée, n’a pas encore aboutie en 2010.

Dès lors, il faut offrir la possibilité aux communautés philosophiques non confessionnelles d’effectuer cette manœuvre de rattrapage et réaliser sa première phase du développement en exécution de la loi du 21 juin 2002. La consolidation de cette première phase est prévue pour fin 2011 (avec quatre ans de retard pour raisons budgétaires) avec 44 services locaux d’assistance morale reconnus par le Roi (de 5 délégués laïques) et 354 délégués laïques pour toute la Belgique.

La présence du CCL sur le terrain a clairement démontré la nécessité d’une assistance morale accessible qui doit dépasser cette première phase.
De tweede fase, die een volgende stap in de richting van gelijkberechtiging is, streeft een werking na op kantonaal niveau (met 4 niet-confessionele afgevaardigden per lokaal centrum morele dienstverlening), met 966 niet-confessionele afgevaardigden voor gans België, zodat de niet-confessionele dienstverlening korter bij het publiek en laagdrempeliger kan worden aangeboden. Blinde vlekken zouden alsdan verder worden weggewerkt, bestaande diensten vervolledigd, coördinerende diensten versterkt en meer specialisten ingezet (verdieping in de onderscheiden materies, eigen vormingsinstituut...). De realisatie van de tweede fase wordt geraamd op 10 jaar.

Op voorwaarde dat fase I en II geconsolideerd zijn, verzet de CVR zich niet tegen een loskoppeling van het kader en het aantal erkende centra morele dienstverlening. Voor verdere details wordt verwezen naar het antwoord op de volgende vraag.

Vraag 2
Wat denkt u van het voorgestelde aantal plaatsen voor de niet-confessionele morele dienstverlening? Hoeveel plaatsen acht u noodzakelijk voor de behoeften van de niet-confessionele morele dienstverlening?

Contextualisering:

Buiten het algemeen federaal secretariaat dat 50 afgevaardigden telt, zijn de 10 provinciale centra en de twee regionale centra voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elk samengesteld uit 7 afgevaardigden en dus een totaal van 84 afgevaardigden (12 X 7 = 84 afgevaardigden); de afgevaardigden op het territoriale niveau van de administratieve arrondissementen (orde van grootte) zijn verspreid over 44 lokale centra/diensten die elk 5 afgevaardigden tellen (220 afgevaardigden).

La deuxième phase, qui est une étape supplémentaire en direction d’une égalité de traitement, tend à un fonctionnement au niveau des cantons électoraux (avec 4 délégués laïques par service local) avec 966 délégués laïques pour toute la Belgique, en sorte que l’assistance morale laïque puisse être offerte de manière plus proche du public et accessible au plus grand nombre. On pourra ainsi couvrir de nouvelles zones, compléter les services existants, renforcer les services coordonnés et employer plus de spécialistes (approfondissement de diverses questions, propre institut de formation, ...). La réalisation de cette deuxième phase sera programmée dans les 10 ans.

À condition que les phases I et II aient été consolidées, le CCL ne s’oppose pas à l’abandon du lien entre le cadre et le nombre de services d’assistance morale reconnus. Pour plus de détails, nous renvoyons à notre réponse à la question suivante.

Question 2
Que pensez-vous du cadre proposé pour l’assistance morale non confessionnelle ? Quel est le cadre que vous estimez nécessaire aux besoins de l’assistance morale non confessionnelle?

Contextualisation:

En dehors du secrétariat général comptant 50 délégués, les 10 centres provinciaux et les deux centres régionaux pour la région de Bruxelles-Capitale composés chacun de 7 délégués et donc un total de 84 délégués (12 x 7 = 84 délégués), les délégués se répartissent à l’échelle territoriale des arrondissements administratifs (ordre de grandeur) à savoir 44 services locaux comprenant chacun 5 délégués (44 x 5 = 220 délégués).
Het totaal aantal afgevaardigden dat op het globale niveau voorzien werd voor de eerste fase (354) liet toe om een structuur op te bouwen die in staat was de verschillende sectoren van de morele dienstverlening te beroeren. Het progressief in werking stellen van dit kader liet toe een zekere zichtbaarheid te verzekeren van de verenigingen die als prioritaire taak hebben een morele dienstverlening te verlenen aan de niet-confessionele gemeenschappen. Het feit dat de bevolking zich kan richten naar een centrum in de nabijheid waarvan ze duidelijk de niet-confessionele levensbeschouwelijke oriëntatie herkent, is zonder meer een begin van de praktische vertolking van het sociaal nut van de georganiseerde vrijzinnigheid.

De ontwikkeling van de vrijzinnige structuur maakte het van dan af mogelijk voor een groter aantal burgers om te genieten van de morele dienstverlening in de ruime betekenis van het begrip in een netwerk van verenigingen waarvan ze de waarden deelden. Deze zichtbaarheid en groei van het aantal centra liet toe om de toenemende vragen van burgers te beantwoorden die wensen te genieten van een individuele hulp, graag deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten, nood hebben aan een luisterend oor en toegang willen tot diensten die overeen komen met hun overtuigingen.

De ontwikkeling van de structuur bracht tevens de noden en behoeften van een groeiend aantal burgers naar boven om deel te nemen aan activiteiten die door de vrijzinnige beweging georganiseerd werden.

Het is dan ook erg vandaag te moeten vaststellen dat het huidige "aanbod" van de vrijzinnige beweging met het bestaande kader van afgevaardigden voor het gehele grondgebied ruim onvoldoende is ten aanzien van de aanwezigheidsvereisten en de druk en het professioneel niveau van de dagelijkse dringende verzaken jegens de regionale, provinciale en lokale structuren die reeds gerealiseerd zijn. Een groep uit deze laatste bij wijze van voorbeeld betreft vragen naar morele bijstand, naar vrijzinnige plechtigheden- naar een intensievere gemeenschapswerking naar jongeren toe...

Le total des délégués laïques prévus au niveau global pour la première phase (354) a permis la mise en place d’une structure transversale susceptible d’apprécier les différents secteurs de l’assistance morale. La mise en place progressive de ce cadre a permis d’assurer une certaine visibilité des associations chargées d’apporter prioritairement une assistance morale auprès des communautés non confessionnelles. Le fait pour la population de pouvoir s’adresser à un service de relative proximité et dont elle identifie clairement l’orientation non confessionnelle constitue sans nul doute une première étape de la concrétisation de l’utilité sociale de la laïcité organisée.

Le développement de la structure laïque a dès lors permis à un plus grand nombre de personnes de bénéficier des services d’assistance morale au sens large avec un réseau associatif dont elles partagent les valeurs. Cette visibilité et l’accroissement du nombre de services ont permis de recueillir les demandes croissantes des citoyens qui souhaitent bénéficier d’une aide individuelle, participer aux activités collectives et avoir accès à une écoute et des services qui correspondent à leurs convictions.

Le développement de la structure a mis en exergue les besoins d’un nombre croissant de citoyens de participer aux activités mises en place par le mouvement laïque.

Mais force est de constater que la « couverture » actuelle que peut offrir le mouvement laïque tenant compte du cadre des délégués déployés sur l’ensemble du territoire est nettement insuffisant pour répondre aux exigences de présence, d’offres de services tenant compte de la pression et du niveau des sollicitations existantes vis-à-vis des structures régionales, provinciales et locales actuellement mises en œuvre. Nous en voulons pour exemple les nombreuses demandes d’accompagnement moral, de cérémonies laïques, de travail communautaire plus intensif avec les jeunes,...
Niettegenstaande er momenteel geen wetenschappelijke gegevens bestaan m.b.t. de niet-confessionele levensbeschouwelijke aanwezigheid in België, (wat eveneens het geval is voor de erediensten), blijkt uit voldoende betrouwbare cijfers via onderzoek, gerealiseerd door KUL, Vrije Universiteit Brussel, de Koning Boudewijnstichting en andere instellingen, dat een vijfde tot een kwart van de bevolking zich herkent in de waarden die door de vrijinnige levensbeschouwing uitgedragen worden.

Overigens noopt de evolutie van de sociale, gedragsmatige, filosofische en psychologische factoren gelaagd aan de huidige maatschappelijke context ertoe middelen vrij te maken om de bestaande diensten voor morele dienstverlening verder uit te bouwen. De voorbeelden zijn legio: verschuerde gezinnen, getroffen door werkloosheid, factor van uitsluiting... Een zich terugtrekken, isolement, individualisme, eenzaamheid, armoede, verlaten van de school, gevoel van onveiligheid... Het toenemende multiculturele karakter en de Belgische samenleving... De toenemende vergrijzing... De moeilijkheid om een ideaal te koesteren...

De ontmoediging van een steeds groeiende laag van de bevolking gepaard gaand met een groeiend wantrouwen ten opzichte van de instellingen en de politiek, is bovendien de ideale voedingsbodem voor de bedreiging van de democratie.

In dit algemeen heersend maatschappelijk klimaat lijkt het ons essentieel om diensten en activiteiten aan te bieden, en plaatsen te creëren, drager van essentiële waarden zoals het respect voor de anderen, teneinde opnieuw een concrete betekenis en invulling te geven aan de idee van “solidariteit”. Deze diensten kunnen daarbij rekenen op een groot aantal sympathiserende en ondersteunende actoren uit het middenveld, zowel binnen als buiten de grenzen van de georganiseerde vrijzinnigheid. Het strekt tot doel dit netwerk maximaal te benutten door de samenwerking tussen deze actoren te stimuleren en synergieën aan te moedigen. Ten behoeve van de efficiëntie is een maximale openheid en inclusiviteit de uitgelezen houding.

Wanneer men deze vaststellingen beoordeelt in het licht van de algemene seculariseringstendens van de samenleving, dan is het perspectief om over 10 jaar te kunnen beschikken over een effectief kader van gemiddeld 1,5 afgevaardigden per gemeente, een realistische en toereikende orde van grootte.

Malgré qu’aucune donnée scientifique n’existe actuellement en ce qui concerne la réalité philosophique non confessionnelle en Belgique (ce qui est également le cas pour les cultes), il ressort de chiffres suffisamment fiables obtenus via des études réalisées par la KUL, la VUB, la Fondation Roi Baudouin et d’autres institutions, qu’entre un cinquième et un quart de la population se reconnaît dans les valeurs promues par la laïcité.

Par ailleurs, l’évolution des facteurs sociaux, comportementaux, philosophiques et psychologiques directement liés au contexte sociétal actuel dicte l’urgence de dégager des moyens afin de développer les services d’assistance morale existants. Les exemples sont légions : cellules familiales éclatées, touchées par le chômage, facteur d’exclusion... Repli sur soi, isolement, individualisme, solitude, pauvreté, rupture scolaire, sentiment d’insécurité... Accroissement du caractère multiculturel de la société belge... Vieillissement de la population.... Difficulté d’adhésion à un idéal...

Chacun d’entre nous connaît la lassitude d’une couche de plus en plus importante de la population qui, associée à une méfiance croissante vis-à-vis des institutions et de la politique, porte en germe des menaces précises pour la démocratie.

Face à ce climat général, il nous apparaît essentiel de développer des lieux et des situations de reliance, porteurs de valeurs essentielles telles que le respect des autres, de redonner sens et objet concret au mot « solidarité ». Ces services peuvent compter sur l’appui d’un grand nombre de sympathisants et d’acteurs de terrain aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de la laïcité organisée. Mais il faudrait exploiter au mieux ce réseau en stimulant la coopération entre ces acteurs et en encourageant les synergies. Si l’on vise l’efficacité, la meilleure attitude à adopter est une attitude d’ouverture maximale et d’inclusion.

Quand on met ces constats en parallèle au mouvement général de secularisation de la société, la perspective d’avoir à l’échéance de 10 ans une « couverture » qui consisterait à disposer d’un cadre effectif qui permettrait de compter d’une moyenne, elle totalement théorique, de 1,5 délégués par commune semble un ordre de grandeur satisfaisant.
Antwoord:

Gelet op het feit dat de eerste fase van de uitbouw nog niet is gerealiseerd, en gelet op het feit dat de noden en behoeften van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen nopen tot een tweede fase van uitbouw op het kantonale niveau waarbij de CVR tegen 2020 zou kunnen beschikken over 966 afgevaardigden, pleit de CVR voor de verhoging van het aantal erkende centrale morele dienstverlening binnen het organieke kader van de CVR.

Réponse:

Compte tenu du fait que la première phase de développement n’est pas encore réalisée et compte tenu du fait que les nécessités et les besoins des communautés philosophiques non confessionnelles amènent à envisager forcément une deuxième phase de développement au niveau cantonal grâce à laquelle le CCL pourrait disposer d’ici 2020 de 966 délégués, le CCL plaide pour l’augmentation du nombre de services reconnus dans le cadre organique du CCL.

Vraag 3

In bijgaand rooster wordt een nieuwe weddenschaal voorgesteld die voor alle overtuigingen zou worden voorgesteld. Wat denkt u van de vaststelling van de wedden volgens dezelfde schaal voor alle overtuigingen met een verdeling van het aantal plaatsen toegekend aan elk niveau op grond van de bijzondere behoeften van eenieder?

Question 3

La grille ci-annexée présente une nouvelle échelle de traitements, qui serait proposée pour l’ensemble des convictions. Que pensez-vous de la détermination des traitements selon la même échelle pour toutes les convictions avec une répartition du nombre de postes octroyés à chaque niveau en fonction des besoins particuliers de chacun ?

Contextualisering:

Krachtens de wet van 21 juni 2002 die artikel 29 van de Wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedieneraars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad heeft gewijzigd, beschikt de CVR voor zijn personeelsformatie over tien verschillende functies met overeenkomstige weddebarema’s. Krachtens deze wet beschikt de CVR over een uitdovend ad hoc kader met specifieke weddebarema’s. Bij de onderhandelingen werden deze opties door de CVR weerhouden, in functie van het feit dat de afgevaardigden in de maatschappelijke realiteit staan. Een Bachelor of een Master diploma is Inherent aan de profielverenisten. De afgevaardigden mogen niet cumuleren in hun ambt. Zij zijn immers verondersteld de hun toevertrouwde taken, die een voltijds job duidelijk vullen, in volle engagement uit te voeren. Zij kunnen derhalve niet cumuleren met een ander ambt van morele dienstverlening vermits dit hun beschikbaarheid proportioneel sterk zou verminderen.

Contextualisation:

En vertu de la loi du 21 juin 2002 modifiant l'article 29 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, le CCL dispose pour son cadre organique de dix fonctions différentes avec des échelles de traitement correspondantes. Toujours en vertu de cette loi, le CCL dispose d’un cadre ad hoc d’extinction avec des échelles de traitement spécifiques. Lors des négociations, le CCL a retenu ces options compte tenu du fait que les délégués laïques vivent dans la réalité sociale. Un bachelor ou un master sont souvent inhérents aux exigences de profil. Les délégués laïques ne peuvent pas cumuler plusieurs fonctions. On suppose en effet que les tâches qui leur sont confiées remplissent, à l’évidence, un travail à plein temps et s’accomplissent en toute implication. Ils ne peuvent dès lors cumuler une autre fonction d’assistance morale sans fortement diminuer leur disponibilité en proportion.

Derhalve hebben zij een degelijke wedde. Redelijkerwijs werd hiervoor gerefereerd naar de toenmalige ambtenarenwedden aan de Rijksbesturen.

En conséquence, ils bénéficient d’un traitement établi en référence à ceux de la fonction publique fédérale de l’époque.
Inmiddels is gebleken dat de eerder vlakke loopbaan van de afgevaardigden met geringe promotiemogelijkheden de CVR bij de werving van kandidaten parten speelt alsook bij de stabilité van de tewerkstelling. Daarom opteert de CVR voor de inlassing van een aantal tussenbarema’s.

De CVR stelt evenwel vast dat het aantal door de commissie voorgestelde weddenschalen lager ligt dan het door de wet van 21 juni 2002 bekrachtigde aantal.

**Antwoord:**

Rekening houdend met wat voorafgaat geeft onderstaande tabel de verzuchtingen van CVR weer inzake de personeelsformatie met de overeenkomstige weddabarema’s (stand van zaken na consolidatie van de tweede fase in 2020)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Barème</th>
<th>van</th>
<th>tot</th>
<th>354</th>
<th>966</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A 1</td>
<td>68.371,77</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>A 2</td>
<td>55.127,56</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>A 3</td>
<td>38.735,08</td>
<td>53.304,25</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B 1</td>
<td>35.408,45</td>
<td>49.977,62</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B 2.1</td>
<td>31.527,89</td>
<td>46.097,06</td>
<td>10</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>B 2.2</td>
<td>27.647,32</td>
<td>42.216,49</td>
<td>12</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>C 1.1</td>
<td>25.254,60</td>
<td>37.550,15</td>
<td>60</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>C 1.2</td>
<td>22.877,47</td>
<td>34.223,81</td>
<td>60</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>C 1.3</td>
<td>20.500,33</td>
<td>31.846,67</td>
<td>65</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>C 2.1</td>
<td>20.306,91</td>
<td>29.391,97</td>
<td>15</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>C 2.2</td>
<td>17.812,32</td>
<td>26.897,38</td>
<td>16</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>C 2.3</td>
<td>17.677,51</td>
<td>24.962,47</td>
<td>22</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>C 2.4</td>
<td>16.748,15</td>
<td>25.833,21</td>
<td>15</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>C 2.5</td>
<td>15.537,47</td>
<td>23.352,26</td>
<td>15</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>D 1</td>
<td>15.537,47</td>
<td>23.352,26</td>
<td>36</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>D 2</td>
<td>14.700,00</td>
<td>21.788,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>D 3</td>
<td>13.409,11</td>
<td>21.788,59</td>
<td>24</td>
<td>54</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**In blauw** De barema’s voorgesteld door de Commissie

**In vettes** De bestaande barema’s

**Normaal** De door de CVR gewenste barema’s (in het kader van een programmewet)

Ten einde een progressieve carrièreomkijkenlijkheid van het personeel en een grotere soepelheid voor het personeelsbeheer te verzekeren, wordt gevraagd om, vergeleken met de nomenclatuur van het definitieve kader zoals bepaald in artikel 29ter van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaren van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad, een aantal functies en tussenbarema’s in te voeren zoals hierboven bepaald.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Barème</th>
<th>de</th>
<th>à</th>
<th>354</th>
<th>966</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A 1</td>
<td>68.371,77</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>A 2</td>
<td>55.127,56</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>A 3</td>
<td>38.735,08</td>
<td>53.304,25</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B 1</td>
<td>35.408,45</td>
<td>49.977,62</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B 2.1</td>
<td>31.527,89</td>
<td>46.097,06</td>
<td>10</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>B 2.2</td>
<td>27.647,32</td>
<td>42.216,49</td>
<td>12</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>C 1.1</td>
<td>25.254,60</td>
<td>37.550,15</td>
<td>60</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>C 1.2</td>
<td>22.877,47</td>
<td>34.223,81</td>
<td>60</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>C 1.3</td>
<td>20.500,33</td>
<td>31.846,67</td>
<td>65</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>C 2.1</td>
<td>20.306,91</td>
<td>29.391,97</td>
<td>15</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>C 2.2</td>
<td>17.812,32</td>
<td>26.897,38</td>
<td>16</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>C 2.3</td>
<td>17.677,51</td>
<td>24.962,47</td>
<td>22</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>C 2.4</td>
<td>16.748,15</td>
<td>25.833,21</td>
<td>15</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>C 2.5</td>
<td>15.537,47</td>
<td>23.352,26</td>
<td>15</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>D 1</td>
<td>15.537,47</td>
<td>23.352,26</td>
<td>36</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>D 2</td>
<td>14.700,00</td>
<td>21.788,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>D 3</td>
<td>13.409,11</td>
<td>21.788,59</td>
<td>24</td>
<td>54</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**En bleu** Les barèmes proposés par la Commission

**En gras** Les barèmes existants actuellement

**Normal** Les barèmes supplémentaires sollicités par le CCL (dans le cadre d’une loi-programme)

Afin d’assurer une progression de la carrière du personnel et une plus grande souplesse dans la gestion de ce dernier, il est demandé d’introduire, dans la nomenclature du cadre définitif visé à l’article 29ter de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, des fonctions et barèmes intermédiaires tels que repris ci-dessus.
De invoeging van deze functies en tussenbarema’s moet evenzeer toelaten de jaarlijkse kost van het personeel beter te kunnen begroten.

De CVR kan zich derhalve niet akkoord verklaren met het huidig voorstel van barema’s van de Commissie.

Bijkomend probleem van het vakantiegeld.

Vermits de wetgever zich bij het vastleggen van de rechtsspositie van de niet-confessionele afgevaardigden voor wat de wedden en bijkomende vergoedingen betreft, gebaseerd heeft op de bezoldigingsregeling van de federale ambtenaren, is het opportuun elke genomen maatregel ten voordele van deze ambtenaren op het vlak van vakantiegeld eveneens van toepassing te maken op de afgevaardigden van het definitief kader.

In de memorie van toelichting van de wet van 21 juni 2002 wordt te dien einde gepreciseerd: “De aldus vastgelegde wedden kunnen worden aangepast, na toetsing aan de budgettaire mogelijkheden, indien een programmatietoelage aan de ambtenaren van de federale ministeries wordt toegekend. Er wordt op gewezen dat elke herziening van de wedde van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad een wetswijziging impliceert.” (Doc. Kamer, nr. 1556/001, p 32-33).

De niet-confessionele afgevaardigden van het nieuwe kader vallen buiten de regelgeving die het vakantiegeld voor de federale ambtenaren in fasen optrekt tot het niveau van het vakantiegeld uitbetaald in de privé-sector.

De CVR vraagt derhalve dat het Artikel 30 van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedieners van de erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad, wordt aangevuld als volgt:

“In afwijking van het artikel 3 en 4 van het KB van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van ’s lands algemeen bestuur wordt het vakantiegeld vanaf 2010 berekend op 92% van een twaalfde van de jaarwedde(n) gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen op basis van de wedde(n) verschuldigd voor de maand maart van het vakantiejaar.”

L’introduction de ces fonctions et barèmes intermédiaires doit également permettre une meilleure programmation budgétaire des coûts salariaux annuels.

Le CCL ne marque dès lors pas son accord sur l’actuelle proposition de grille barémique par la Commission.

Problème du pécule de vacances.

Dans la mesure où le législateur s’est basé sur la réglementation salariale des fonctionnaires fédéraux pour fixer le statut juridique des traitements et rémunérations complémentaires des délégués laïques, il serait logique que toute mesure prise au bénéfice de ces fonctionnaires en matière de pécule de vacances soit également octroyée aux délégués laïques du cadre définitif.

Il est, à cet égard, précisé dans l’Exposé des motifs de la loi du 21 juin 2002, que « les traitements ainsi fixés sont susceptibles, après évaluation budgétaire, d’être revus lors de toutes augmentations de programmation sociale octroyées aux agents des ministères fédéraux. Il est à noter que ces révisions des traitements des délégués du Conseil Central Laïque impliqueront une modification législative. » (Doc.parl.Chambre, n° 1556/001, pp. 32-33)

Les délégués laïques du cadre définitif sont exclus de la réglementation qui relève, par phases, le pécule de vacances des agents fédéraux au niveau de celui payé dans le secteur privé.

Le CCL demande donc que l’article 30 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulares de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, soit complété par la disposition suivante :

« Par dérogation aux articles 3 et 4 de l’AR du 30 janvier 1979 relatif à l’octroi d’un pécule de vacances aux agents de l’administration générale du Royaume, le montant du pécule de vacances est fixé à partir de 2010, à 92% d’un douzième du (ou des) traitement(s) annuel(s) lié à l’indice des prix de consommation sur base du (ou des) traitement(s) dû(s) pour le mois mars de l’année des vacances. »
**Vraagstelling:**

De CVR stelt vast dat de door de Commissie doorgestuurde tabel in het A niveau sprake is van jaarweddens en niet van baremienie wedden. Klopt dit en zo ja, waarom betreft het een jaarweddde voor de hoogste functies?

Gesteld dat de Commissie het aantal weddeschalen in de nieuwe regelgeving zou verminderen, wat gebeurt er dan met de afgevaardigden van de CVR (zowel van het definitief kader als het uitdovend ad hoc kader) die momenteel genieten van een hogere weddeschaal (zowel op het vlak van de wedde als op het vlak van pensioenrechten - ze hebben al die tijd hun bijdrage betaald op basis van hun wedde conform de Wet van 21 juni 2002)? In het geval dit voorstel zou weerhouden worden, worden er overgangsmaatregelen via ad hoc kaders voorzien?

---

**Question 4**

Seriez-vous disposés à ce que les pouvoirs publics ne fassent plus référence à une nomenclature spécifique à chaque conviction (conseiller moral de première classe, conseiller moral, conseiller moral assistant, etc.) mais désignent l'ensemble du personnel de toutes les convictions en fonction de leur niveau?

---

**Réponse:**

Le CCL n'y voit aucune objection.

---

**Question 5**

Êtes-vous en faveur d'une mise à la retraite à 65 ans obligatoire pour les délégués laïques comme pour les ministres de tous les cultes, excepté pour les hauts responsables éventuellement?

---

**Contextualisation:**

Conformément à l'article 55 de la loi du 21 juin 2002, les délégués du CCL relèvent en matière de pensions de retraite et de survie des lois et réglementations applicables aux fonctionnaires statutaires des ministères fédéraux.

---

**Contextualisation:**

Conformément à l'article 55 van de wet van 21 juni 2002 vallen de afgevaardigden van de CVR onder de weten en reglementeringen betreffende de rust- en overlevingspensioenen van de statutaire ambtenaren van de federale ministeries.
De dienstjaren die een afgevaardigde van de Centrale Vrijzinnige Raad heeft gepresteerd voor de inwerkingtreding van de wet worden meegeteld voor de berekening van de pensioendefinitie last tante van de Staat voor zover de afgevaardigde door de Centrale Vrijzinnige Raad wordt overgenomen.

De referentieweide voorzien in artikel 8 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen en die als basis dient voor de berekening van het aan het in het eerste lid bedoelde personeelslid toegekend pensioen, dient steeds te worden vastgesteld binnen de weddeschalen voorzien in artikel 29ter van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaren van de erediens, zoals gewijzigd bij artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, zelfs indien het betreffende personeelslid gedurende de laatste vijf jaar van zijn loopen of een gedeelte van die periode een weddeschaal heeft genoten binnen het ad hoc kader.

**Antwoord:**

De CVR is voorstander van pensionering van alle afgevaardigden en bedienaren — dus ook 'de hogere overheid' op 65 jaar.

De CVR stelt evenwel vast dat de commissie uitsluitend peilt naar de leeftijdsgrens voor pensionering maar stilzwijgend is over het bestaan van de verschillende pensioenstelsels voor de onderscheiden categorieën.

De CVR dringt ter zake aan op het weghalen van de discriminaties ter zake.

**Vraag 6**

Wat denkt u van de oprichting van een adviesraad die zou bestaan uit vertegenwoordigers van alle erkende overtuigingen, die erme belast zou zijn adviezen te verstrekken over de hervorming van de wetgeving of van de regelgeving met betrekking tot de erediens en niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties en die erme belast zou zijn de overtuigingen en de handelwijzen van de bevolking te evalueren op grond van de periode (om de 10 jaar bijvoorbeeld) verwezenlijking van een wetenschappelijk onderzoek?

De CVR heeft een gemengd standpunt inzake de oprichting van een interlevensbeschouwelijke adviesraad.

**Les années de service prestées par un délégué du CCL avant l’entrée en vigueur de la loi sont prises en compte pour établir l’ancienneté lors du calcul de la pension de retraite à charge de l’Etat pour autant que ce délégué ait été repris par le CCL.**

Le traitement de référence prévu à l’article 8 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et qui sert de base au calcul de la pension octroyée au membre du personnel visé au premier alinéa, doit toujours être déterminé au sein des échelles de traitement prévues à l’article 29 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, tel que modifié par l’article 63 de la loi du 21 juin 2002, même si le membre du personnel concerné a bénéficié pendant les cinq dernières années de sa carrière, ou une fraction de cette période, d’une échelle de traitement dans le cadre ad hoc.

**Réponse:**

Le CCL est partisan de la mise à la retraite obligatoire de tous délégués laïques et ministres de tous les cultes à 65 ans y compris pour les hauts responsables.

Le CCL constate toutefois que la Commission vise uniquement la limite d’âge pour la pension, mais non l’existence des régimes de pensions différents entre les diverses catégories.

Le CCL insiste pour que toute discrimination en la matière soit éliminée.

**Question 6**

Que pensez-vous de la mise sur pied d’un Conseil consultatif qui regrouperait des représentants de l’ensemble des convictions reconnues, qui serait chargé de formuler des avis sur les projets de réforme de la législation ou de la réglementation concernant les cultes et organisations philosophiques non confessionnelles et qui serait chargé d’évaluer les convictions et les pratiques de la population sur la base de la réalisation périodique (tous les 10 ans, par exemple) d’une enquête scientifique ?

Le CCL a un avis très mitigé par rapport à la mise en place d’un conseil consultatif interconvictionnel.
De ervaring leert ons dat zo’n structuur nuttig kan zijn om gemeenschappelijke posities te verdedigen of praktische en wettelijke aanpassingen te realiseren, rekening houdend met de specificiteit en de realiteit van de organisatie van de representatieve organen van de levensbeschouwingen.

Wanneer het daarentegen gaat om herverdelingen binnen een gesloten of half gesloten financiële envelope, heeft dergelijke structuur de neiging om de bestaande ongelijkheden te herhalen, zij het in mindere mate. Het laat geenszins een verandering ten gronde toe, in onze ogen noodzakelijk om een effectief gelijke behandeling voor de verschillende leden te garanderen.

Deze redenering geldt a fortiori, wanneer de raad de resultaten van wetenschappelijke studies - die pertinentie elementen aanbrengen als criteria voor een rechtvaardigere verdeling van de aan de levensbeschouwingen toegekende middelen - dient te vertalen in de feiten.

Meer nog, het voeren van een wetenschappelijke studie naar objectieve criteria over de evolutie van de financiering “van de erediensten en de vrijzinnigheid”, is voor ons geen prioritaire keuze.

Inderdaad pertinentie indicatoren op een rij zetten om het lidmaatschap van de burgers van deze of gene levensbeschouwelijke gemeenschap vast te stellen en in voorkomend geval de praktijken van de representatieve organen om de gehechtheid te belijden, lijkt ons minder significant dan de telling van “de percepties van lidmaatschap” van de gehele bevolking ten aanzien deze of gene levensbeschouwelijke stroming.

Zo’n telling zou op een anonieme manier kunnen gerealiseerd worden, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen, omdat deze ook toegankelijk zijn voor niet-Europeanen. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat voldoende waarborgen kunnen worden geboden voor een onpartijdige en wetenschappelijke vraagstelling. Hiertoe kan worden samengewerkt met het Nationaal Instituut voor Statistiek, de Liga voor de Mensenrechten, de Privacycommissie...

L’expérience nous a montré que si c’est pour défendre ensemble des positions communes ou réaliser des adaptations pratiques voire législatives en prenant en compte les spécificités et la réalité de l’organisation des différents organes représentatifs des communautés de convictions, une telle structure peut jouer un rôle utile.

Par contre, lorsqu’il s’agit de fixer les répartitions au sein d’une enveloppe fermée ou semi-fermée, ce type de structure a tendance à reproduire les disparités existantes, parfois de manière atténuée mais ne permet en aucun cas d’assurer un remaniement en profondeur nécessaire à nos yeux pour mettre véritablement en œuvre une égalité de traitement entre les différentes composantes d’un tel conseil consultatif.

A fortiori si ce conseil a pour mission de traduire dans les faits des résultats d’études scientifiques que fourniraient des éléments jugés pertinents pouvant être pris en compte comme critères déterminants pour réaliser une plus juste répartition des moyens alloués aux cultes et aux organismes représentants les communautés non confessionnelles.

De plus, le recours à une étude même scientifique pour faire émerger des critères objectifs susceptibles de répondre aux actuelles questions sur l’évolution du financement « des cultes et de la laïcité » ne constitue pas pour nous un choix prioritaire.

En effet, la mise en parallèle d’indicateurs pertinents pour établir l’appartenance des citoyens à telle ou telle communauté philosophique et des pratiques éventuellement mises en œuvre par les organes représentatifs pour concrétiser cette appartenance nous paraît moins significative que le recensement des « perceptions d’appartenance » de l’ensemble de la population à tel ou tel courant convictionnel.

Un tel recensement pourrait être réalisé de manière anonyme par exemple à l’occasion d’élections communales parce qu’elles sont accessibles aux populations non européennes, à condition, bien entendu, qu’il soit offert suffisamment de garanties quant à l’aspect impartial et scientifique du questionnaire. À cet effet, on pourrait collaborer avec l’Institut national de Statistique, la Ligue des Droits de l’Homme, la Commission de la protection de la vie privée, ...

Vraag 7
Heeft u andere opmerkingen?

Question 7
Avez-vous d’autres observations à formuler ?