Van de raad, de rekenkamer en de griffier

*Door Peter van Enk en Margriet Veeger*

Nu de nieuwe gemeenteraad zijn draai na de verkiezingen van maart een beetje heeft gevonden en in de meeste gemeenten het college is geïnstalleerd, is er weer tijd voor andere belangrijke zaken. De gemeentelijke rekenkamer is er daar één van. Op dit moment is de rekenkamer(functie) lang niet bij alle gemeentelijke bestuurders en politici *top of mind,* maar er staat wat te gebeuren op dit dossier.

De Tweede Kamer heeft namelijk op 31 mei jl. ingestemd met het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers. Dit voorstel hing al een hele tijd boven de politieke markt, maar de 31ste was het eindelijk zover. Het wetsvoorstel moet tot sterkere en onafhankelijke rekenkamers leiden. De rekenkamer is nadat de wet van kracht is:

* Verplicht - volgens onderzoek van de NOS, zijn er zo’n 30 gemeenten die geen rekenkamer hebben.
* Onafhankelijk - raadsleden mogen straks geen lid meer zijn van de rekenkamer.
* Actief - een slapende rekenkamer zonder budget mag niet meer.

Natuurlijk moet het wetsvoorstel nog worden aangenomen door de Eerste Kamer, maar er is nu momentum, zoals dat zo mooi heet, om met de rekenkamer aan de slag te gaan. En dat geldt niet alleen voor die 30 gemeenten uit het NOS onderzoek. Ook in gemeenten die al jaren beschikken over een actieve rekenkamer valt er vaak wat te verbeteren. Als je denkt dat het in jouw gemeente goed geregeld is, kijk dan eens naar de vijf stellingen hieronder. Herken je je in minimaal één van deze stellingen, dan is er werk aan de winkel. En omdat de gemeenteraad zelf niet over de rekenkamer begint, komt dit vaak op het bordje van de griffier terecht.

1. Onze raad heeft gelukkig nauwelijks last van de rekenkamer. Ze doen één onderzoek per jaar waar niet te veel aandacht aan besteed wordt en blijven keurig binnen budget;
2. De aanbevelingen uit de rekenkamerrapporten worden altijd keurig en bij hamerstuk aangenomen door de raad, daarna gebeurt er weinig mee;
3. Het college vindt zo’n rekenkamer eigenlijk maar onzin. Het kost een hoop geld en heb je hebt er alleen maar last van;
4. Het lukt onze rekenkamer maar niet om een onderzoeksonderwerp te selecteren dat goed aansluit op de raadsagenda;
5. Onlangs is het rekenkamerbudget gehalveerd.

Een gesprek met de BZK projectgroep lokale rekenkamers, waar naast de schrijver dezes ook de griffiers Wim Voeten (Etten-Leur) en Gert-Jan Fokkema (Smallingeland) deel van uitmaken, is een goede start van zo’n verbetertraject. Onze projectgroep gaat langs bij gemeenten waar de rekenkamer een zetje in de rug kan gebruiken. We voeren open adviesgesprekken met vertegenwoordigers van de raad, de griffie, de rekenkamer en de burgemeester. Die gesprekken worden tot nu toe zeer gewaardeerd vanwege het luisterend oor van de projectgroep en de praktische adviezen. Maar het belangrijkste is misschien wel dat alle ‘stakeholders’ aan één tafel open over de rekenkamer praten.

Het is de bedoeling dat onze projectgroep de komende jaren ongeveer 25 adviesgesprekken per jaar voert. Heb je interesse in zo’n (gratis) adviesgesprek, neem dan gerust contact met mij op. Of met onze projectleider Peter van Enk.

Margriet Veeger, griffier van Lisse ([mveeger@lisse.nl](mailto:mveeger@lisse.nl))

Peter van Enk, projectleider BZK projectgroep lokale rekenkamers ([p.van.enk@pblq.nl](mailto:p.van.enk@pblq.nl))