|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 14 november 2022 |
| Agendapunt | X |
| Bijlage |  |
| Onderwerp | Intentieverklaring voldoende zoetwater |
| Toelichting | ***Aanleiding***  Het klimaat verandert. Dat hebben we in de afgelopen zomers allemaal ervaren. Naast extreme neerslag hebben we de laatste jaren ook steeds vaker te maken met extreem droge zomers en watertekorten. Om schade als gevolg van droogte en verdroging zoveel mogelijk te voorkomen en de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater ook in de toekomst te borgen is een gezamenlijk aanpak benodigd.  Afgelopen jaren zijn reeds acties ondernomen in de aanpak van droogte, zoals in de in uitvoering zijnde Bestuursovereenkomst ‘Deltaplan Hoge Zandgronden fase 2’, als onderdeel van het Deltaprogramma Zoetwater en in de ontwikkeling van een droogtestrategie. In het kader van deze samenwerking zijn reeds een aantal onderzoeksrapporten opgeleverd, zoals het rapport Waterstromen Limburg, De Analyse waterbeschikbaarheid Provincie Limburg en de Limburgse Integrale Watersysteem Analyse.  Op basis van deze onderzoeken zijn partijen op regionaal niveau al aan de slag. De praktijk laat echter zien dat deze anti-verdrogingsmaatregelen niet afdoende zijn. Het veranderende klimaat met daarin steeds langere periodes van droogte vraagt om meer en om een structurele gezamenlijke aanpak. Concrete afspraken zijn nodig over wat we willen bereiken en hoe en wanneer we dat voor elkaar gaan krijgen.  ***Doel***  In de Bestuurlijke Klimaat adaptatie Tafel Limburg (BKaL) is afgesproken om met alle betrokken partijen op Limburgs niveau te komen tot een Waterconvenant voor grond- als oppervlaktewater. Hierin worden concrete gezamenlijke afspraken gemaakt over hoe schade als gevolg van droogte en verdroging zoveel mogelijk kan worden voorkomen en hoe de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater zoveel kan worden geborgd.  Eerste stap hierin kan zijn een gezamenlijke intentieverklaring (bijlage 1) als voorportaal richting het convenant. Met de intentieverklaring vraagt het Waterschap Limburg en de Provincie Limburg commitment om de samenwerking te intensiveren en de afspraken in gezamenlijk overleg uit te werken en vast te leggen in een te sluiten waterconvenant.  ***Argumenten***  “Het aantal droge zomers neemt naar verwachting verder toe. De afgelopen jaren hebben we al de gevolgen van langdurige droogte ondervonden. Daling van de grondwaterstand en uitdroging van bodems heeft gevolgen voor zowel landbouw, natuur als drinkwaterwingebieden.  Kenmerkend voor het Zuid-Limburgse landschap is dat de beste landbouwgronden vaak op de hoogste delen van het landschap liggen; de plateau’s met löss. Het meeste regenwater infiltreert daar naar het grondwater. Bij zware buien stroomt een deel oppervlakkig af en wordt er dus minder water vastgehouden. Beide stromen bevatten hoge concentraties nitraat afkomstig uit mest. De natuurgebieden liggen vooral op steile plateauhellingen (incl. hellingmoerassen) en in beekdalen. Daar staat de kwaliteit en biodiversiteit onder druk door de zeer hoge nitraatgehalten in de lucht en het grondwater. In veel natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater is  de bijzondere ecologische waarde fors achteruitgegaan door verdroging en vermesting. Door de diepe insnijding van veel beken wordt water in de beekdalen niet opgeslagen in de ondergrond maar in plaats daarvan snel afgevoerd. Hierdoor worden de effecten van de klimaatverandering versterkt.  Een daling van de grondwaterstand en uitdroging van de bodem kan leiden tot een daling van de gewasopbrengst in de landbouw, verminderde vitaliteit van (watergebonden) natuur en verzwakking of sterfte van bomen en andere beplanting in bebouwde gebied, zowel in de openbare ruimte als in de eigen tuin.”  Bovenstaande beschouwing komt grotendeels uit de Klimaatadaptatie Strategie Parkstad. Bij het opstellen van deze strategie is veel energie gestoken in het duiden van de problematiek rondom droogte, maar zeker ook naar het zoeken van oplossingen.  Het nu uitgezette proces door de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg helpt ons als gemeente en regio vooruit met een betere duiding en inkadering van de droogte problematiek. Echter, wij kunnen de problematiek van droogte en met name de zoetwaterbeschikbaarheid als individuele gemeente of als regio niet (alleen) oplossen.  Om te komen tot een Waterconvenant grond- en oppervlaktewater zijn onderstaande stappen voorzien. Zie hiervoor ook de bijgevoegde tijdlijn (bijlage 2):   1. Intensiveren samenwerking middels ondertekening van intentieverklaring Voldoende Zoetwater op 17 november 2022. 2. Onderzoek naar mogelijkheden om het wateraanbod te vergroten. Dit onderzoek is lopende en wordt zomer 2023 afgerond. 3. Onderzoek naar mogelijkheden om te besparen op het waterverbruik. Dit onderzoek start begin 2023 en wordt medio 2024 afgerond. 4. Opstellen van een strategie/ Waterconvenant voor het bereiken van voldoende zoetwater, inclusief de daartoe in te zetten maatregelen en uitvoeringsafspraken. Ondertekening van dit convenant is voorzien voor medio 2025.   Bij de onderzoeken en het op stellen van de strategie wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen die daarop invloed kunnen hebben, zoals het Deltaprogramma, Nationaal Programma Landelijk Gebied en het programma NOVEX.  ***Kanttekening***  Vanuit een participatief proces geredeneerd is het goed om draagvlak te creëren bij stakeholders zoals gemeenten, natuur beherende organisaties, LLTB, LWV, enz. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid is het voor gemeenten goed om te participeren in het beschreven proces rondom de voorstelde onderzoeken en een te ontwikkelen strategie.  Een kanttekening moet worden gezet bij de taken rollen en verantwoordelijkheden rondom deze opgave. Provincie en waterschap zijn volgens de Waterwet bevoegd gezag omtrent het grondwater, gemeenten hebben een zorgplicht. Gemeenten kunnen in een rol van initiatiefnemer of vergunningverlener mogelijk in conflict komen met lokale belangen.  Daarnaast gaan een convenant verder dan een gezamenlijke strategie. Bij een convenant worden ook gericht uitvoeringsafspraken en maatregelen benoemd. Een positief kritische grondhouding, maar ook een vorm van rolbewustzijn, zijn essentieel in dit proces. |
| Status | 0 informatief  0 sonderend  0 opiniërend  0 adviserend  x besluitvormend / vaststellend |
| Voorstel | De stuurgroep van de waterwerkregio Parkstad Limburg besluit:   * In de Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg een gezamenlijk signaal af te geven richting de initiatiefnemers van de intentieverklaring: |
| Bijlage(n) | * Intentieverklaring Voldoende Zoetwater, * Bijlage bij intentieverklaring, * Q&A-document ambtelijke vragen. |
| Steller | M. Putmans |