|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reg.nr.: | 18.022344 |  |  |
| Aan: | Kamer commissie I&W  Ronde tafel discussie Klimaatadaptatie | | |
| Van: | Rogier vd Sande (dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland) | | |
| Onderwerp: | Klimaatadaptatie vergt een andere samenwerking en rol van rijk en decentrale overheden | | |
| Datum: | 5 maart 2018 |  |  |

|  |
| --- |
| Hoofdboodschap:   * Klimaatadaptatie eist samenwerking waarbij de overheden bereid moeten zijn afstand te nemen van de conventionele (regulerende en financierende) rol en zich meer faciliterend opstellen   Bod regio en vraag aan rijk:   * De regio werkt aan coalities van overheden en niet overheden en zorgt voor verbinding van klimaatadaptatie met andere maatschappelijk opgaven zoals duurzaamheid, vitaal platteland, CO2 emissie, verstedelijking en leefbaarheid * De regionale coalities maken hun opgave inzichtelijk en doorlopen de processen naar uitvoeringagenda`s. Daarbij is wel enige hulp nodig voor versneling. Dat gaat om uitvoerings- en procesgeld voor stimuleren, aanjagen en van elkaar leren. * (Experimenteer-) ruimte in regelgeving (bijvoorbeeld voor vermarkten van natte teelten, toepasbaarheid ophoogmaterialen en bouwregels). Daarnaast heeft rijk vanuit systeemverantwoordelijkheid een rol bij het beschikbaar maken van regio overstijgende kennisinfrastructuur (zoals bodemdalingskaarten), aanjagen regionale innovaties en het komen tot nationale kaders voor bijvoorbeeld ontwikkelen op slappe ondergrond |

**Aanleiding**

Op 7 maart 2018 staat een ronde tafel discussie gepland van de kamer commissie I&W over Klimaatadaptatie. Het gesprek zal plaatsvinden via drie ronden met achtereenvolgens deskundigen, bestuurders en “best practices”. Rogier vd Sande is uitgenodigd voor die laatste ronde. De vraag die centraal staat tijdens deze ronde is: *Wat zijn de best practices (en lessons learned) tot nu toe ?*

**De opgave verandert**

De conventionele aanpak op de klimaatopgaven voor waterveiligheid, wateroverlast uit het regionale watersysteem en zoetwateraanvoer met een financierende en regulerende overheid blijkt minder effectief voor de huidige opgave. De opgave verandert door:

* Nieuwe inzichten in bijvoorbeeld de hevigheid van zomerse clusterbuien. Deze buien kunnen met name in het stedelijke gebied leiden tot opgaven die niet met het water- of rioleringssysteem kunnen worden opgevangen;
* Opgave die we nog minder in beeld hebben zoals hittestress of cascade effecten bij overstromingen
* Opgaven waar overheden traditioneel nog al terughoudend optraden zoals grondwateroverlast, bodemdaling en funderingsopgaven waarbij de complexe verantwoordelijkheden een rol spelen

Het traditionele instrumentarium en rolopvatting volstaat niet bij deze opgaven. Generieke kaders schieten tekort en de opgaven vereisen maatwerk risicodialogen over welke risico´s en maatregelen waar landen zoals ook in het Deltaplan afgesproken. De aanpak vergt nieuwe benadering en actieve betrokkenheid en eigenaarschap van maatschappelijke partijen. Dat betreft niet alleen bewoners van panden met funderingsschade of melkveehouders in het veenweidegebied maar ook stakeholders als de bouw en projectontwikkelingssector, verzekeraars en zuivel coöperatieven.

Daarbij moeten ook verbinding worden gemaakt met andere maatschappelijke opgaven en andersoortige minder sectorale afwegingen. Dit speelt op diverse schalen zoals de piekberging Driemanspolder met natuur en recreaties functies waar in nood ruim 2.000.000m3 water kan worden geborgen (totale investering €80 miljoen) maar ook op niveau van groene schoolpleinen of regentonnen. Voor sommige opgaven of gebieden zoals bodemdaling zijn transities en innovaties nodig die kennisontwikkeling en experimenteerruimte vergen.

**Samenwerking gericht op oplossingen is nodig en kan !**

De veranderende opgave vergt ook andere samenwerking en rolinvulling door overheden. Daarbij kan niet alleen vanuit de traditionele (regulerende en financierende) rol worden gewerkt maar moet meer ruimte zijn voor een meewerkende of responsieve rol. Het vergt slim en situationeel combineren van maatschappelijke opgaven en betrokkenheid van meer partijen dan alleen overheden. Daarbij moet ook worden geschakeld tussen ruimtelijke en tijdsschalen. Dit is niet alleen theorie maar wordt gelukkig nu al in praktijk gebracht:

|  |
| --- |
| * *Groene Cirkels samenwerking bedrijfsleven (Heineken), kennisinstituten (Wageningen Environ.) Naturalis, Zuid-Holland, Rijnland en gebied*. Netwerk geheel ingericht op transitie met per deelthema coalities voor doelen (duurzaamheid, mobiliteit, circulariteit). Mee koppelen met natuur en leefbaarheid: bijen, bedrijfsterreinen, klimaatbestendige woonwijk in interactie met bedrijfsterreinen. * *Gouda Stevige stad op slappe bodem: coalitie met gemeente, Rijnland, RWS, kennisinstituten, universiteiten, KCAF en bedrijfsleven*. Gestart met een kennis- en innovatietraject in 2014 om zicht te krijgen op de opgave en handelingsperspectieven voor een historische binnenstad met slappe bodem. De opgave raakt niet alleen overheden maar vooral ook huiseigenaren. Nu doorstart naar kaderplan en vertaling in peilbesluit, GRP en uitvoering inclusief intensief traject met huiseigenaren. * *Perspectiefnota Groene Hart Samenwerking van Groene Hart provincies, gemeenten, waterschappen, stichting Groene Hart, ondernemers, VIC & bewoners* Strategische bovenregionale visie waar opgaven bodemdaling, energietransitie, landschapsbeheer, mobiliteit en economisch perspectief in samenhang worden opgepakt. Nu vertaling naar omgevingsvisies, programma´s en uitvoering. * *Omgevingsagenda Hart van Holland: samenwerking 10 gemeenten rond Leiden ter voorbereiding van de omgevingsvisies en DUNEA (drinkwater)* Bovenregionale visie waar opgaven als energietransitie, circulariteit, woonopgave, klimaatadaptatie, leefbaarheid in samenhang en participatief worden opgepakt. Met DUNEA werkt Rijnland operationeel en strategisch |

**Wat de regio doet en waar her rijk kan bijdragen**

De ambitie en het commitment in de regio van zowel overheden en andere stakeholders is groot om de opgaven gezamenlijk in beeld te brengen en versneld te vertalen naar uitvoering. Daarbij wordt verbinding gemaakt met andere opgaven. Maar er is ook een duidelijke vraag naar rijk. Dat gaat zowel om concrete maatregelen met rijks instrumenten of vanuit de rijks rol als vanuit de systeemverantwoordelijkheid komen tot nationale kaders. De verwachte rijksbijdrage gaat over:

* Hulp om versneld te kunnen komen tot uitvoeringsagenda´s. Dat gaat om uitvoerings- en procesgeld voor stimuleren, aanjagen en van elkaar leren.
* (Experimenteer-) ruimte in regelgeving (bijvoorbeeld voor vermarkten natte teelten, toepasbaarheid ophoogmaterialen en bouwregels). Daarnaast heeft rijk vanuit systeemverantwoordelijkheid een rol bij het beschikbaar maken van regio overstijgende kennisinfrastructuur (zoals bodemdalingskaarten) en aanjagen regionale innovaties (subsidies altijd via cofinanciering)
* Opstellen met medeoverheden van nationale kaders voor opgaven als binnenstedelijke ontwikkeling & klimaatadaptatie en ontwerpprincipes voor bouwen op slappe bodem