**Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door de Statenleden Cas Vesseur (CDA), Rinus van ’t Westeinde (CDA), Daniëlle de Clerck (VVD), Marianne Reijnders-Stijnman (VVD), Joan van Burg (SGP), Carolien Bierens (BBB).**

**Ontvangen:** 24 juni 2024  
**Onderwerp:** Van zout suiker maken: zorgen om verzilting landbouwgronden rondom Waterdunen

Op 19 juni 2024 publiceerde Nieuwe Oogst een artikel[[1]](#footnote-1) waarin werd gesteld dat akkerbouwers rond natuurpark Waterdunen in het westen van Zeeuws-Vlaanderen zich zorgen maken over de mogelijke verzilting van hun landbouwgronden. Dit natuurpark, dat in 2021 werd geopend, heeft als doel de kustverdediging te verbeteren, nieuwe natte natuur te creëren en een sociaal-economische impuls aan de omgeving te geven. Voor de aanleg van Waterdunen zijn akkerbouwers onteigend en landbouwgrond opgeofferd, met aanzienlijke investeringen van Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland.

Echter, de verwachtingen ten aanzien van bezoekersaantallen en overnachtingen zijn tot nu toe niet waargemaakt en de omliggende boeren vrezen voor de verzilting van hun landerijen door de open verbinding van het natuurgebied met de Noordzee. Waterschap Scheldestromen voert momenteel metingen uit, maar er zijn zorgen dat de meetperiode van drie jaar te kort is om een volledig beeld van de effecten te krijgen. De boeren pleiten voor een verlenging van de meetperiode naar tien jaar en voor tijdige maatregelen bij toenemende verzilting om economische schade te voorkomen.

Ook in de Tweede Kamer is aandacht voor verzilting van landbouwgronden in kustprovincies. 20 juni is een motie[[2]](#footnote-2) ingediend tijdens het tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur. Volgens de indiener staan de kustprovincies voor een groeiende uitdaging door verzilting van landbouwgronden, een toenemende schaarste aan zoetwater en stikstofdepositie afkomstig van scheepvaart. Deze factoren leggen aanzienlijke druk op de natuur en de staat van instandhouding ervan. De stikstofuitstoot vanuit de scheepvaart zorgt ervoor dat kustprovincies weinig invloed kunnen uitoefenen op de stikstofdepositie, wat de situatie verder bemoeilijkt.

Deze omstandigheden maken het agrarisch ondernemerschap op de Zeeuwse eilanden en andere kustgebieden bijzonder moeilijk. Kostbare landbouwopbrengsten gaan verloren, terwijl de beperkte aanwezigheid van veehouderij in deze regio's mogelijkheden biedt om emissies te beheersen.

Gezien deze uitdagingen verzoekt de Kamer de regering om, in lijn met het doel van maatwerk per gebied zoals vastgesteld in het NPLG, samen met de betrokken provincies een actieplan te ontwikkelen. Dit plan moet voorzien in de behoefte aan zoetwater, verzilting tegengaan en maatregelen bevatten die de provincies in staat stellen sturing te geven aan de instandhouding van de natuur.

Wij maken ons grote zorgen over de mogelijke verzilting van landbouwgronden rond natuurpark Waterdunen en de gevolgen daarvan voor de agrarische sector in Zeeuws-Vlaanderen. Het CDA ziet mogelijkheden om een actieplan te ontwikkelen, in lijn van de motie van Van Campen. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben wij als CDA-Statenfractie Zeeland de volgende vragen.

1. Is het college bekend met het artikel uit de Nieuwe Oogst?
2. Is het college bekend met de onrust die heerst rondom Waterdunen en in West-Zeeuws-Vlaanderen in het algemeen omtrent verzilting en de invloed van Waterdunen hierin?
3. Wat kan het college doen om de onrust weg te nemen bij de omwonenden en algemeen belanghebbenden in West-Zeeuws-Vlaanderen?
4. In het gebied gaat het verhaal dat de getijdenduiker niet goed zou functioneren. Is het college hiervan op de hoogte?
   1. Zo ja, hoe wordt de werking van de getijdenduiker gemonitord door het Waterschap Scheldestromen?
   2. Zo nee, vanaf wanneer werkt de getijdenduiker volledig naar wens?
5. Wie is verantwoordelijk voor de (toekomstige) kosten aan de getijdenduiker?

In het artikel wordt gesteld dat Waterschap Scheldestromen al enkele jaren de effecten op het grond- en oppervlaktewater meet in het gebied. De resultaten worden volgens de Gedeputeerde aan het einde van dit jaar openbaar gemaakt.

1. Op welke momenten (en op welke wijze) kunnen grondeigenaren en gebruikers deze monitoringsgegevens in zien?
2. Waarom is gekozen voor een meetperiode van slechts drie jaar voor het monitoren van verziltingseffecten rond Waterdunen?
3. Is het college bereid om de meetperiode te verlengen naar minimaal tien jaar, zoals voorgesteld door ZLTO Agrarisch West, om een beter inzicht te krijgen in de lange termijn effecten?
4. Welke concrete maatregelen worden genomen als uit de meetgegevens blijkt dat de verzilting van de omliggende landbouwgronden toeneemt?

De motie van Van Campen roept op om samen met provincies tot een actieplan te komen om in de behoefte van zoetwater te kunnen voorzien, verzilting tegen te gaan en maatregelen in het NPLG op te nemen.

1. Heeft het college kennisgenomen van de motie?
2. Hoe beoordeelt het college een mogelijk actieplan, in samenwerking met het Rijk en andere provincies om verzilting tegen te gaan?

1. <https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/06/19/zeeuwse-akkerbouwers-vrezen-voor-verzilting-waterdunen> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2024Z10947&did=2024D26018> [↑](#footnote-ref-2)