|  |
| --- |
| **Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland** |
| **Vragen over het baggerbeleid in Delfland**  Baggeren lost problemen op, maar zorgt ook voor problemen. In de VistandsBeheerCommissie wordt hier regelmatig op gewezen. Vissen kunnen sterven (net als bij verkeerd maaien) door gebrek aan zuurstof. Er wordt niet altijd gebaggerd met behoud van het talud, opdat de oeverbegroeiing gespaard blijft. Er wordt gebaggerd in de richting van een doodlopend einde van een watergang of duiker, zodat de vis niet kan vluchten dan wel dat zijn vluchtweg geblokkeerd wordt. Opwerveling van slib kan zuurstofloosheid veroorzaken maar ook kunnen slibdeeltjes de kieuwen van vissen verstikken.  Het doel van baggeren was vroeger de zorg voor een goede doorstroming van de watergangen. Tegenwoordig is baggeren ook essentieel voor een goede ecologische waterkwaliteit. Dat betekent in de manier van baggeren èn het gebruik van baggerinstrumenten rekening houden met de ecologische waarden. In het ideale geval hebben sloten voldoende diepte waardoor de wateren niet te snel opwarmen, de zuurstofhuishouding op orde blijft en overmatige kroosgroei beperkt blijft. Dit zijn zaken die met klimaatverandering (hogere temperaturen en droogte) vaker een probleem zullen worden. In voldoende diepe wateren kunnen vissen overleven als het water in de winter dichtvriest. De oevers hebben bij voorkeur een flauw talud waarin ruimte is voor de groei van oeverplanten. In een goed ingericht watersysteem is ruimte voor oeverplanten, ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten. Dit biedt de basis voor een diverse macrofauna en visbestand.  De vragen onder 1 hebben betrekking op deze kwesties.  Beleid t.a.v. baggeren  Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft onlangs een publieksvriendelijke nota uitgebracht waarin het hoe en waarom van het baggeren op een publieksvriendelijke manier is beschreven. Rijnland geeft gedetailleerd weer wat baggeren inhoudt en waarom baggeren nodig is en neemt verantwoordelijkheid voor een goede manier van het baggeren en baggerverwijdering. Ook verantwoordelijkheden van anderen worden duidelijk uitgelegd en is er aandacht voor de financiën. Tevens wordt de bewoner van Rijnland meegenomen naar een toekomstbeeld. Uitgangspunt is dat baggeren maatwerk is. Kortom, de nota biedt een visie op baggeren die doordesemd is van aandacht voor ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.  Delfland heeft gekozen voor informatie over baggeren op de website maar die is versnipperd en lijkt vooral te gaan over regels, protocollen en vergunningen waar de burgers en anderen zich aan moeten houden. De nadruk ligt op het op diepte houden van de watergangen.  De vragen onder 2 hebben betrekking op de visie van Delfland en de communicatie daarover met burgers.  Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat bij het baggeren evenzeer gelet wordt op de ecologische waterkwaliteit als op de doorstroming. Gezien bovenstaande heeft Water Natuurlijk derhalve de volgende vragen over het baggeren: |
| **Schriftelijke vragen**  Ad 1.   1. Wordt in Delfland gebaggerd met als expliciete doelen geschikte waterdiepte èn een goede ecologische waterkwaliteit? Waar zijn deze doelen terug te vinden? 2. Welke baggermethoden worden gebruikt? Welke visonvriendelijke baggermethoden worden (nog) gebruikt? 3. Op welke manier wordt in het huidige protocol baggeren aandacht besteed aan de eisen voor een goede ecologische waterkwaliteit waarbij rekening wordt gehouden met flora en fauna, met name voor vissen? Hoe en wanneer wordt rekening gehouden met; niet te veel slibopwerveling, niet baggeren richting duikers of einde van de watergang en vis overzetten indien nodig? Wordt er alleen in het midden van de watergang gebaggerd en wat is de reden daarvan? Wat is de uitvoeringspraktijk als de kanten terugzakken naar het midden? Wordt er gebaggerd volgens de gedragscode Flora- en Fauna wet? 4. Hoe is de controle op de uitvoering geregeld? 5. Wordt er uitsluitend volgens de legger gebaggerd of worden daarop uitzonderingen gemaakt i.v.m. de ecologische waterkwaliteit? 6. Welke adviezen van Sportvisserij Nederland voor visvriendelijk baggeren worden niet gevolgd en waarom niet? 7. Hoe wordt er rekening gehouden met voldoende vluchtmogelijkheden voor vissen? 8. Wordt er verontreinigde bagger in Delfland gebruikt voor verondieping van wateren? 9. Wordt de bagger gecontroleerd op vervuiling met giftige of andere prioritaire stoffen (zoals bijvoorbeeld PFAS)? Zo ja, op welke stoffen? 10. Wordt er –na het baggeren- geïnspecteerd op de diepte van het oppervlaktewater in de kleinere wateren? 11. Wanneer zijn de Delftse grachten en de Vlaardingse vaart (vanaf de oude haven tot aan Brasserie Vlietzicht) toe aan een uitgebreide baggerbeurt?   Ad 2   1. Hoe handhaaft Delfland het huidige protocol? Wordt het protocol altijd op de juiste manier gevolgd? Is hierover een rapportage beschikbaar? 2. Is Delfland voornemens een nieuw baggerbeleid op te stellen waarbij ook de ecologische waarden voldoende worden mee genomen? 3. Is Delfland in navolging van Rijnland bereid daarbij een publieksvriendelijke nota baggeren het licht te doen zien, waarin alles over baggeren handzaam bijeen wordt gebracht met inbegrip van een duidelijke visie op baggeren? 4. Is Delfland bereid om ook de waterkwaliteit (ecologische en chemisch) te includeren in haar visie op baggeren?   **Anneke Wijbenga, fractie WaterNatuurlijk** |
| **Antwoorden** |
| **Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland phdaverveldt@hhdelfland.nl met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl** |
| DMS nummer: Datum en tijdstip ontvangst: |