|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Nota Peilbeheer: peilbeheer, bodemdaling en CO2-uitstoot**

1. Wat is peilbeheer en waarom is het Rijnlands peilbeheer belangrijk?

De Omgevingswet[[1]](#footnote-1) draagt waterschappen op om:

* Overstromingen, wateroverlast en watertekort te voorkomen en beperken
* De ecologische en chemische waterkwaliteit te beschermen en verbeteren
* Te borgen dat hun wateren hun maatschappelijke functie[[2]](#footnote-2) vervullen.

Waterschappen bepalen hiertoe het peil van het oppervlaktewater in hun gebied. Met dit peilbeheer beïnvloeden ze ook de grondwaterstand van de gronden die aan het oppervlaktewater grenzen. De afstand van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld zorgt er -samen met de grondsoort (bijv. klei, zand, veen) - voor dat de bodem droger of natter is.

1. Welke gevolgen heeft een droge of natte bodem?

* Een droge bodem klinkt in, daalt en stoot CO2 uit. Hierdoor warmt de aarde sneller op en stijgt de zeespiegel. Zo komt Rijnland steeds dieper onder zeeniveau te liggen (nu – 4.0 tot – 5.0 NAP)-.
* Een natte(re) bodem daalt minder en stoot minder CO2 uit.
* Een droge bodem wordt anders gebruikt dan een natte(re) bodem.
* Voldoende natte(re) gebieden zijn belangrijk voor natuur, flora en fauna.

1. Welke uitgangspunten hanteert Rijnland bij haar peilbeheer 2025?
   1. Rijnland streeft naar een duurzaam watersysteem dat
   2. Landgebruikers rechtszekerheid biedt
   3. Bij elk peilbesluit huidige functies bij voorbaat zwaarder weegt.
2. Hoe pakt Rijnland haar peilbeheer aan?

* Om in een veranderend klimaat in te kunnen spelen op wateroverlast, watertekorten en waterkwaliteit kiest Rijnland voor dynamisch peilbeheer.
* Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen past Rijnland het peilbeheer niet automatisch aan, maar dwingt zo nodig aanpassing aan water en bodem af.
* Aan bestaande functies geeft Rijnland bij voorbaat bij elk peilbesluit een zwaarder gewicht dan andere belangen. Rijnland is bang dat boeren anders Rijnland financieel aansprakelijk stellen.
* Daardoor dringt Rijnland bodemdaling en CO2-uitstoot slechts beperkt terug door:
* Daarmee pas in 2030 te starten, tenzij er in een gebied eerder draagvlak voor is
* Het oppervlaktewaterpeil geleidelijk op te hogen van – 60 naar – 40 cm. ten opzichte van het maaiveld omdat dat voor de meeste boeren nog een rendabel peil is
* Bodemdaling voor 25% tegen te gaan.

1. De gevolgen van de Rijnlandse aanpak[[3]](#footnote-3)
   1. Het Zuid-Hollands CO2-doel voor 2030 wordt pas rond 2090 bereikt
   2. De bodem daalt de komende 150 jaar met 1 meter
   3. Tot 2050 funderingsschade van € 2,1 mld (voor Rijnland en haar inwoners€ 20 mln),
   4. Ongehinderde agrarische inkomsten van ca 1 mld
   5. De voortgaande zeespiegelstijging en bodemdaling leiden tot toenemende wateroverlast en vernatting, verzilting en zoute kwel. Dit vergt grote investeringen, extra ruimte en zoet water
   6. Natuur en biodiversiteit staan blijvend onder druk (zie bijlage 2).
2. Deze aanpak kan beter

* In de aanpak van Rijnland blijft een lange termijnaanpak uit doordat Rijnland bij voorbaat bij elk peilbesluit bestaande belangen -met name het boerenbelang- zwaarder weegt. Dat uitgangspunt moet echt uit de Nota peilbeheer verdwijnen! Dit is strijdig met de wet, onnodig en schadelijk!   
  De wet wil dat elk peilbesluit alle belangen zorgvuldig afweegt en keuzes goed onderbouwt.
* De Ontwerp-Nota moet alsnog actief invulling geven aan Rijnlands klimaatopgave voor 2030. CO2-reductie staat immers op plek één op de prioriteitenlijst van de provincies! Doelen voor de vermindering van bodemdaling en CO₂-uitstoot die daarbij passen zijn:

1. Hanteer -40 cm alleen als tussendoel. Streef waar mogelijk naar -30 of -20 cm
2. Begin met 50% vernatting in plaats van 25% en bouw dat in één generatie (30 jaar) op naar 75%
3. Start meteen op grote schaal.

Rijnland geeft zelf aan[[4]](#footnote-4) dat ze zo haar klimaatdoelen voor 2030 grotendeels haalt!

* Het Rijnlands veenweidegebied is een belangrijk cultuurlandschap en een waardevolle biotoop voor weidevogels (zie ook bijlage 2). Een stabiel veenweidegebied met een goede combinatie van natuur en bedrijvigheid is dus van belang. Samen met de provincie dient Rijnland actief een concrete ruimtelijke visie voor het veenweidegebied te ontwikkelen met tenminste de volgende aandachtspunten:
  + Zowel voor agrariërs als voor een biodiverse natuur is ruimte nodig. Zo verzekeren we ons van een rijke schakering aan biotopen en een optimale biodiversiteit.
* Hier past het beste een dynamisch peilbeheer in meerdere peilvlakken bij. Voor een stabiel veenweidegebied met een goede mix van natuur en bedrijvigheid is het van belang dat alle veenweidegebieden binnen één generatie toegroeien naar een peil van -25 cm. Dit kan als:
* De effecten van bodemdaling vanaf nu maximaal voor 50% worden drooggelegd

Ooveral waterinfiltratiesystemen (WIS) worden gefaciliteerd en gesubsidieerd.

* Melkveehouderij wordt vervangen door natte teelten zoals lisdodde, veenmos of cranberry’s
* Door herstel van veenvorming waar mogelijk koolstof wordt vastgelegd.
* Rijnland kan boeren actief ondersteunen op weg naar een duurzamere landbouw.De Nota kan uitwerken wat het peilbeheer hier concreet aan bijdraagt. Bijvoorbeeld:
  + Geef aan in welke omstandigheden en met welke maatregelen Rijnland melkveehouders helpt bij de overgang naar nattere teelt en slimmer waterbeheer (precisielandbouw)
  + Help boeren met adviezen, bijvoorbeeld over ruilverkaveling.
* De Ontwerp-Nota kan uitwerken hoe men de natuur en biodiversiteit actief beschermt en ondersteunt. Voor weidevogels (grutto, kievit) en unieke flora is het bijvoorbeeld belangrijk dat het beleid zich richt op:
  + - Vergroting van natuurgebieden
    - Een rijke schakering aan verschillende biotopen. Dat is de beste aanjager van biodiversiteit
    - Biedt kostendekkende vergoedingen aan boeren voor agrarisch natuurbeheer/weidevogelvriendelijk beheer.

1. **Bent u het eens met ons? Dien een zienswijze in en spreek in!** 
   1. Praktische informatie: De Nota Peilbeheer is te vinden via **(**<https://bit.ly/peilbeheer2025>) of via deze QR-code   
      
   2. **Tot 30 april kunt u schriftelijk zienswijzes indienen (**[post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)**)**
   3. Inspreken en/of toehoren in Commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit (16 april en 25 juni, 9.30 – 12.00 uur) en/of in de Verenigde Vergadering van het Algemeen Bestuur van Rijnland  (9 juli, 13.00 – 18.00 uur), Archimedesweg 1, Leiden
   4. **Meer informatie bij:** Anja van Zantvoort (AB-lid PvdA Rijnland), 06-22799492**,** [**Anja.Zantvoort@vv.rijnland.net**](mailto:Anja.Zantvoort@vv.rijnland.net) en Kees Buskermolen (AB-lid WN Rijnland), 06-53318163,[**K.Buskermolen@vv.rijnland.net**](mailto:K.Buskermolen@vv.rijnland.net)

1. Bijlage 1 bij artikel 1.1 Omgevingswet (Begripsbepalingen onderdeel A) [↑](#footnote-ref-1)
2. Scheepvaart, visserij, drinkwater, recreatie) [↑](#footnote-ref-2)
3. Bron: Antwoorden Rijnland op technische vragen PvdA en Water Natuurlijk [↑](#footnote-ref-3)
4. Bron: Antwoorden Rijnland op diverse technische vragen van PvdA Rijnland en Water Natuurlijk Rijnland [↑](#footnote-ref-4)