#

Verslaglegging Meedenksessies Omgevingsvisie najaar 2022

Ecologische veerkracht 7 december 2022

Gemeente Sittard-Geleen

# **Inleiding**

**Aanpak**

Op dit moment werkt de gemeente aan de Omgevingsvisie Sittard-Geleen. Dit is de aangepaste versie van de bestaande Omgevingsvisie. In het voorjaar van 2022 hebben we een plan van aanpak gemaakt en besproken met inwoners en organisaties. In de totale aanpak is veel aandacht voor het gezamenlijk opstellen van de Omgevingsvisie met de samenleving. Zowel binnen als buiten de gemeente stemmen we af. Een externe begeleidingsgroep kijkt mee naar het proces. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de stand van zaken rondom de Omgevingsvisie kan zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Omgevingsvisie via[www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie](http://www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie)

Doelen

Om te komen tot de nieuwe Omgevingsvisie hebben we de doelen uit de toekomstvisie vertaald naar ruimtelijke doelen. De Raad heeft deze doelen in december 2022 vastgesteld. De ruimtelijke doelen kunnen op verschillende manieren ingevuld worden. Daarom onderzoeken we als achtergrond voor de Omgevingsvisie drie toekomstbeelden: het sociale, economische en ecologische toekomstbeeld. Voor elk beeld beschreven we in concept hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden. Hierbij keken we naar de eerdere Omgevingsvisie en de inzichten van vandaag de dag zoals klimaat, energie et cetera. Ook nieuwe gemeentelijke, provinciale en landelijke ontwikkelingen zijn meegenomen.

Meedenksessies over de toekomstbeelden

In het najaar 2022 zijn meedenksessies over de toekomstbeelden gehouden waarvoor alle inwoners, ondernemers en organisaties in Sittard-Geleen werden uitgenodigd via de verschillende gemeentelijke kanalen, denk aan de e-nieuwsbrief, Stadskrant, social media. Per sessie dachten ongeveer 25 tot 40 deelnemers mee vanuit verschillende doelgroepen. De groep jongeren was ondervertegenwoordigd. Zij worden daarom nog apart betrokken.De ruimtelijke doelen gaven houvast tijdens deze gesprekken. Elk doel werd bekeken vanuit het economisch, ecologisch en sociaal perspectief. In Sittard-Geleen spreken we immers over economische, ecologische en sociale veerkracht. Overigens ook over institutionele veerkracht waarvan deze manier van participeren een voorbeeld is.

Verslagen

Op 7 december 2022 werden de ongeveer 45 deelnemers tijdens de meedenksessie Ecologische veerkracht verdeeld over drie groepen. In elke groep werd meegedacht over de doelen vanuit het ecologisch perspectief. Alle voorstellen, ideeën en opmerkingen, die door de deelnemers zijn ingebracht, hebben we in onderstaand verslag verdeeld over de doelen. In deze opsomming staan zaken dubbel wanneer deze soms met andere bewoording, vaker werden ingebracht. Zichtbaar wordt ook dat er soms meerdere oplossingen zijn die een plek in dezelfde ruimte vragen.

De verslagen van alle sessies worden gepubliceerd op [www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie](http://www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie)

Vervolg

De volgende stap is het vertalen van de inbreng naar de drie toekomstbeelden.Hiermee zijn we ondertussen al druk mee bezig. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.

# Verslag meedenksessie Ecologische veerkracht 7 december 2022

Ruimte I, II en III, alle inbreng is gerangschikt onder de doelen:

Aanvullingen om de institutionele doelen te versterken

|  |
| --- |
| ***Doel 1. We stimuleren eigenaarschap, inwonersinitiatief en deelname van inwoners bij het ontwikkelen van de leefomgeving.***  |

* Zorg dat mensen begrijpen hoe ze bij kunnen dragen aan een groene omgeving, wat dat hun oplevert en hoe de leefbaarheid hierdoor een ‘boost’ kan krijgen. Kleine veranderingen beginnen bij mensen in de achtertuin.

|  |
| --- |
| ***Doel 2. We betrekken de omgeving op tijd bij ruimtelijke initiatieven en beleidsprocessen en communiceren actief over keuzes.*** |

* Verandering van gedrag en houding (ook van de gemeente) is nodig om de andere transities plaats te laten vinden
* Omslag wenselijk naar een toegankelijke, menselijke, empathische houding van de overheid. Aandacht voor klantgericht denken in de gemeente. Wensbeeld; synergie en samenspel van gemeente met de bewoner.
* Verhoudingen indicatoren economie/ecologie gelijk houden. Aanbod van een van de deelnemers om hierover mee te denken.

Ruimte I: aanvullingen om de sociale doelen vanuit de bril van sociale veerkracht te versterken

### *Algemeen*

* Maak het duidelijk waar deze doelen vandaan komen, hoe ze tot stand gekomen zijn en hoe ze zich verhouden tot andere doelen uit eerdere visiedocumenten. Daarbij werden specifiek de volgende stukken aangehaald, maar het beperkt zich niet tot deze: Strategische gebiedsvisie Chemelot, plannen die met de Tuinman zijn opgesteld, Transformatievisie Westelijke Mijnstreek.
* Er zijn verschillende boeken, studies en concepten voorgesteld: Regeneration (Paul Hawken), fifteen-minute city.
* De gestelde ecologische doelen kunnen rekenen op veel steun. Meermaals wordt benoemd dat deze doelen niet altijd verenigd kunnen worden met andere doelen. Er moeten keuzes gemaakt worden, waarbij niet vergeten mag worden dat ecologische kwaliteit een basis is voor veel van de andere doelen en een gezonde leefomgeving.
* Er wordt verwezen naar het statement dat begin van deze bijeenkomst is gemaakt (zie bijlage 1) men benadrukt het belang van een groene omgeving in het sociale perspectief. Afgesproken wordt dat dit statement als bijlage bij het verslag wordt gevoegd.
* Ecologische vergissingen zijn moeilijk of helemaal niet te herstellen. Het verwijderen of beschadigen van groen en natuurlijke systemen heeft lange tijd nodig om weer vitaal te worden.
* Vergeet het Kingbeek-gebied niet in de gesprekken over belangrijke groengebieden.

|  |
| --- |
| ***Doel 3. We werken aan het bevorderen van een positieve gezondheid van onze inwoners. Dit doen we door per gebied kaders te stellen om de luchtkwaliteit en externe veiligheid te verbeteren. En waar nodig geluidsoverlast, bodemverontreiniging, lichthinder en luchtvervuiling tegen te gaan. Ook stimuleren we initiatieven die bijdragen aan meedoen in de wijk, ontmoeten, bewegen, sport en natuur- en cultuurbeleving in de openbare ruimte en in de voorzieningen (accommodaties). We investeren in een omgeving die deze doelen bevordert. Verder werken we aan vergroening en verduurzaming van de leefomgeving.*** |

* Zorg dat er voldoende binnenstedelijk groen is. Daarmee worden ook problemen als luchtkwaliteit en hittestress aangepakt. Zorg ook voor verbindingen met grote groengebieden buiten de kernen. Verleid mensen om te bewegen, frisse lucht te krijgen en te ontspannen
* Realiseer groene fiets- en wandelzones om langzaam verkeer te stimuleren. Geef waar mogelijk ook fietser voorrang.
* Energiedilemma: de stad heeft energie nodig en de dorpen(omgeving) wil geen windturbines. 1 turbine levert een hoeveelheid energie die gelijke staat aan 10 ha zonnepanelen.

|  |
| --- |
| ***Doel 4. We vergroten de sociale veiligheid in de leefomgeving. Dit doen we door samen te werken aan een aantrekkelijke, overzichtelijke en toegankelijke omgeving.*** |

* Groen draagt bij aan een prettige en leefbare sfeer. Heb daarbij specifiek oog voor kwetsbare wijken die bovendien vaak erg versteend zijn.
* Alternatief maaibeleid en het inzaaien van kruiden- en bloemenmengsels heeft een grote ecologische waarde. Daar moeten mensen wel over geïnformeerd worden om onbegrip te voorkomen.
* Ecologie inzetten bij sociaal en economisch ‘opbouwwerk’ in de dorpen en wijken. Laat inwoners zien hoe hun eigen leefomgevingen ecologisch verantwoord eruit kunnen zien (concreet, tastbaar, dichtbij).

|  |
| --- |
| ***Doel 5. We bouwen woningen (voor verschillende doelgroepen bv. ouderen en jongeren) voor bestaande en nieuwe inwoners in onze gemeente. Op basis van de woonbehoefte, zowel in aantallen als kwalitatief zullen we woningen onttrekken waar geen behoefte aan is (gebaseerd op demografische cijfers). Ook bouwen we woningen (voor verschillende doelgroepen) voor bestaande en nieuwe inwoners in onze gemeente.*** |

* Veel wijken zijn dichtbebouwd en versteend. Zorg bij nieuwbouw, transformatie en sloop voor gezond en aantrekkelijk groen om de leefbaarheid in woonwijken te vergroten.
* Breng de menselijke maat terug in woningbouwontwikkeling. Het is te zeer grootschalig en winstgedreven geworden.
* Zorg dat nieuwbouw duurzaam is en inspeelt op alle transities: alternatief vervoer, opwekken eigen energie, groen, voedsel, enzovoort.
* Maakt het Groene net nog deel uit van de energietransitie, wordt dit nog verder uitgerold in de woonwijken?

|  |
| --- |
| ***Doel 6. We werken samen aan voldoende hoogwaardige onderwijsvoorzieningen, zowel voor de regio als voor de gemeente.*** |

|  |
| --- |
| ***Doel 7. We versterken samen de identiteit van onze omgeving met voldoende aandacht voor variatie. We koesteren het lokale door cultuurhistorische kwaliteiten van historische gebouwen en landschappelijke en stedelijke omgevingen te beschermen. De beeldkwaliteit van nieuwe ontwikkelingen stemmen we af op de lokale identiteit.*** |

* Zonder de juiste voorzieningen en woningen passend bij het dorpse karakter, verworden de dorpen tot slaap- en woonwijken. Betrek hier actief de inwoners bij.
* Groen draagt bij aan de herkenbaarheid en identiteit van een plek. Zeker als mensen betrokken zijn bij het inrichten en onderhouden.

|  |
| --- |
| ***Doel 8. We zorgen voor een gevarieerd cultureel aanbod dat afgestemd en aanvullend is op het aanbod in de rest van de (Eu)regio. Dit doen we door plek te bieden aan een goede inpassing van cultuur en evenementen in onze openbare ruimte en voorzieningen (accommodaties).*** |

* De identiteit van de dorpen mag niet verloren gaan door het wegvallen culturele voorzieningen.
* Buurthuizen met meerdere voorzieningen, mede gedragen door inwoners, als belangrijk element in lokale leefbaarheid.

|  |
| --- |
| ***Doel 9. We werken aan het bevorderen van een meer inclusieve samenleving door de bereikbaarheid, begrijpelijkheid en bruikbaarheid van buitenruimte en gebouwen te vergroten en meedoen in de wijk te stimuleren.*** |

* Ga samen met iedereen de wijk in (zoals De Rollen doet). Laat zien hoe iedereen om een eigen manier bij kan dragen aan een groenere omgeving. Heb hierbij specifiek oog voor kwetsbare en minderbedeelde inwoners. Een voorbeeld is het project van de Landelijke tuinstichting waar oudere mensen in een wijk gekoppeld worden aan jongeren die helpen met het onderhoud van de tuin en gelijktijdig een praatje maken en isolatie voorkomen.
* Maak de jeugd enthousiast. Voorbeeld: big eight in de Schwienswei.

Ruimte II: Aanvullingen om de economische doelen vanuit de bril van de sociale veerkracht te versterken

|  |
| --- |
| ***Doel 10. We bieden structuur en scheppen ruimte voor de transitie van onze bestaande en nieuwe te vestigen bedrijven naar de klimaatneutrale, inclusieve en digitale economie van de toekomst. We focussen daarbij op ondernemers die voorop lopen bij afvalscheiding en maatregelen om energieverspilling tegen te gaan. De ontwikkeling van de Chemelot Circulair Hub met als ambitie de veiligste site te worden zien wij als belangrijke aanjager. Met onze overgang naar een duurzame en circulaire economie streven we naar een beter evenwicht tussen economie en ecologie. Ook hopen we mensen van buiten de gemeente te binden.*** |

* Mindset transitie -> ecologisch denken als basis
* Transitie wordt gedaan vanuit het groen. Economie volgt.
* Economische variant versterken met ecologische gedachte: economie steunt op andere stukken van de taartpunt. Dus prioriteit moet ecologie zijn over economie. Er moet meer groen zijn. Geen compromissen voor ecologische aspecten. Vanuit ecologische basis kun je andere aspecten uitbouwen. Het is geen uitruil.
* Behoefte aan maatwerk zodat iedereen kan voorzien in basisbehoeften, zoals liefde, kleding ,eten, huisvesting, toegang tot internet, onderwijs etc.
* ‘Kwaliteit van leven voor iedereen binnen de grenzen van de aarde’
* Structurele veranderingen gaande in VDLNedcar en Chemelot. Hoe zien deze bedrijven er over 20 jaar uit? Welke kansen liggen er in de industrietransitie om ecologische kansen te benutten?
* Wat te doen met Chemelot in combinatie met de industrietransitie? Onderzoek die kwetsbaarheid en wat je ermee kunt doen.
* Wensbeeld: aandacht voor uitbreiding van de campus.
* Zoek naar ecologische bedrijvigheid die ondersteunend is aan ecologische kwaliteit.
* Waar heb je dan economisch nog extra voordeel van; is het een voorbeeld of pioniersfunctie die nieuwe bedrijvigheid genereert? Socialer en leefbaarder leefkwaliteit.
* Oplossing is diversificatie versterken: vergroening, kleine economische bedrijvigheid. Wat is de waarde van een bedrijf dat zich in S-G vestigt voor de wereldmarkt?
* Bij nieuwe bedrijven: maak niet alleen een social deal maar ook een ecologische deal. Groeien in groen
* Probeer met elk bedrijf tot een ecologische deal te komen. Wel belangrijk daarbij om goede uitgangspunten op te schrijven. Het niet te makkelijk maken. Wat verlangen we dan precies van ze?
* Nieuw distributiecentrum -> bij deze ontwikkelingen nadenken of we dit nog wel moeten willen. Zorgen dat er echt bedrijven komen die lokaal draaien. En ecologische deal maken.
* Zorg bij gemeente dat je goede voorbeeld geeft; alleen nog maar vergunningen verlenen bij minimale ecologische eisen. Energieopwekking voortaan altijd op dak
* Dakbedekkingen bedrijven -> vergroenen dan wel zonnepanelen. Voor een bedrijf als gemeente voorwaarden stellen dat als er iets bijkomt het in de visie van vergroening en verduurzaming moet passen. Dus zonnepanelen én vergroening van dakbedekking. Genoemde voorwaarden laten opnemen bij vergunningen en subsidies en zodoende de uitvoering koppelen aan de visie / ecologische veerkracht.
* Holtum Noord traject windmolens loopt al lang. In de tussenliggende periode toename bedrijven zonder zonnepanelen op het dak.
* Bedrijventerreinen vergroenen. Bedrijven zijn eigenaar. Als gemeente het gesprek voeren met de bedrijventerreinen om de terreinen schoon te houden en te vergroenen.
* Bomen vaker hergebruiken. Niet de biomassa oven in. Ecologische waarde zit in het groen. Niet weggooien dus.
* Wat is de rol van landbouw in dit geheel? Hoe kan die hierin meewerken?
* Kleinschalige en diverse landbouw in plaats van grote landbouw.
* Regeneratieve landbouw; in dat geval gaat de grond zelf leven. Regeneratieve landbouw introduceren in de gemeente. Stadslandbouw bijvoorbeeld
* Voedselbossen aanleggen. Voor x jaar zet je bos in elkaar met verschillende eetbare gewassen. Dat vormt een ecosysteem. Gebruik dat soort plekken in de stad om het onderhoud te doen en het ook naar de stad te brengen.
* OCI draait momenteel op een laag pitje. Dit stimuleert ontwikkelingen om op andere wijzen met mest om te gaan (varkensmest als kunstmestvervanger). Zulke producten kunnen misschien gebruikt worden voor vervolgstappen: restproducten leveren weer input voor de economie en faciliteren de economie.
* Verticale landbouw\*; is dat nu de oplossing?

\*Verticale landbouw is een vorm van landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van gestapelde kweeklagen in een fabriekshal, kantoor of winkel of in steden gebouwde hoogbouw

* Harteveld: mooie ambitie om 10 locaties rondom de stad te beginnen zoals Harteveld bijvoorbeeld.
* Landbouwdilemma: het telen van producten voor lokaal gebruik zoals, soja, lupine en bonen staat haaks op de huidige werkwijze alleen grote velden mais.
* Stilstoffixatie: door het gebruik van groenbemesters zoals vlinderbloemige (Lupine en klaversoorten). Deze planten nemen stikstof op uit de lucht en vormen met bacteriën een symbiose waardoor de stokstof in de bodem wordt omgezet naar meststof. Een trucje dat ook sommige bomen beheersen zoals de Els.

‘The natural step’ is een raamwerk om organisaties te verduurzamen. Het kent 4 basisregels

* delf geen fossiele brandstoffen en zware metalen;
* produceer en gebruik geen giftige stoffen;
* put de natuur niet uit;
* verdeel de rijkdom zo dat elk mens in zijn basisbehoefte kan voorzien.

|  |
| --- |
| ***Doel 11. We zetten zoveel mogelijk in op circulair bouwen en ontwikkelen.*** |

* Niet alleen circulair bouwen, maar ook natuurinclusief bouwen. Voorbeeld Eindhoven. Heerlen: natuurwanden in Geleenstraat.
* Geef als gemeente het goede voorbeeld om zo ecologisch mogelijk bezig te zijn met bouw, vervoer etc.

|  |
| --- |
| ***Doel 12. We bieden structuur aan de opbouw van sterke (wijk- en stads)centra, met aanvullende voorzieningen en met voorrang voor de versterking van de centra van Geleen en Sittard. Met het centrum van Geleen als innovatie gebied dat nauw verbonden is met Chemelot en een jonge uitstraling heeft. En het centrum van Sittard als belevingscentrum met haar historie als kracht.*** |

Naar identiteit van ‘dé klimaatneutrale stad Sittard-Geleen’. Met thema’s breder dan natuur; bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik, OV-verbindingen, fietspaden.

|  |
| --- |
| ***Doel 13. We bieden structuur om de aantrekkingskracht van het buitengebied en ons cultuurhistorische hart, de binnenstad van Sittard, voor inwoners en bezoekers te vergroten.*** |

* Wensbeeld is dat het Advies van de Raad van de Leefomgeving integraal zou moeten worden overgenomen in de Omgevingsvisie Sittard-Geleen. En dat er geen ecologie meer verloren gaat. Monitoring en een nul-meting kunnen hier inzicht in geven
* Vanuit de ecologie is het van belang te denken vanuit positie/perspectief van de boom en biodiversiteit.
* Vakantiepark bij de Schwienswei ziet deze deelnemer niet zitten. Waarom willen we dat vanuit ecologisch oogpunt hebben? Is hier kruisbestuiving mogelijk? Kan het naast elkaar bestaan?
* Hoe passen economische doelen in de natuur? Natuur leidend maken en economie daaraan laten volgen. Toeristische trekpleister kan toch ook natuur en recreatie zijn?
* Zwembaden open houden in de diverse stadsdelen: anders wordt de afstand te groot
* Educatie kan helpen om mensen te prikkelen groen een grotere plek te geven. Bijvoorbeeld: hoe draagt de natuur bij? Heb dat helder. Dit stukje natuur kan tot 2 graden verkoelen. Dus specifiek maken in communicatie. Ook kijken naar goede initiatieven bij andere gemeenten.
* Bij andere gemeenten wordt actief het gesprek aangegaan over het weghalen van tegels.
* Toerisme: wensbeeld is het vooral aantrekkelijk te maken voor recreatie van de plaatselijke bevolking.
* Geen kleine oplossingen zoals een simpel bijenhotel of een groenstrookje, maar goede visie.
* Vestigingsfactoren: een aangenaam woon- en leefklimaat is van belang. Kwalitatieve groene ruimte is een boost voor economische ontwikkeling.

|  |
| --- |
| ***Doel 14. We werken aan duurzaam verkeer en vervoer in alle maten en vormen.*** |

Met betrekking tot mobiliteit vermindering in de bebouwde (stations)omgeving: verplaats de koffieshops naar de rand van de stad.

Ruimte III: Aanvullingen om de ecologische doelen vanuit de bril van sociale veerkracht te versterken

### *Algemeen*

In de (doelen voor de) Omgevingsvisie missen we ‘urgentie voor ecologie’. Zit niet in de aanpak. Door prioritering geef je richting en afweging om tot juiste keuzes te komen.
Hoe breng je ecologie naar de hoogste prioriteit? Daar hebben we elkaar bij nodig:

* Door ‘te weten’. Kennis geeft een juiste voedingsbodem voor begrip, draagvlak en samenwerking. Laat de ecologische situatie zien als stad in zijn geheel (0-meting).
Sluit aan bij adviezen nationaal planbureau (rapport); deze adviezen vormen immers ook de uitgangspunten van de Toekomstvisie 2030.
* Door de samenleving (inwoners, organisaties en bedrijven) op begrijpelijke manier mee te nemen in de urgentie. Samen informeren en voorlichten in de dorpen en wijken.
Wat kan natuur brengen voor ook de sociale en economische doelen. Ecologie als inzet bij sociaal en economisch ‘opbouwwerk’. Laat inwoners zien hoe hun eigen leefomgeving er ecologisch verantwoord uit kan zien (concreet, tastbaar, dichtbij).
* Door ecologie ‘de smoel van Sittard-Geleen’ te laten zijn. Naar ‘dé klimaatneutrale stad Sittard-Geleen’. Hier zit toekomstwaarde, dit volgt de vraag van nu en morgen, hier zit ook onderscheidend vermogen. Thema’s zijn breder dan natuur; bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik, OV-verbindingen, fietspaden.
* Door ecologie als grondbeginsel te nemen bij komende initiatieven. Stel in elk dorp, elke wijk, elk initiatief de ‘hoe-vraag’. Zorg voor afwegingskader (als geen ecologische meerwaarde, dan niet). Zoek verbinding met de sociale en economische doelen; initiatiefnemers zorgen voor een ecologische balans in de lokale omgeving.
* Door inzet op ‘herstellen’ van ecologische waarden in onze gemeente (start bij groot-particuliere grondeigenaren en gemeente-eigendommen). Gemeentebreed en gelijktijdig in buitengebieden-en in stedelijke gebieden; ecologie kan niet in losse compartimenten.
* Door ‘morgen al te doen’. Proactief. Vanuit gemeente, vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld in dagelijkse maatregelen van beheer openbare ruimte (hoe voer je uit, hoe doe je dat ecologisch beter), of via particuliere initiatieven (voorbeeld Korenwolf en GaiaZoo).
* Door krachten te bundelen. Huidig betrokken partijen sámen met de gemeente.

|  |
| --- |
| *Doel 15. We werken samen om de biodiversiteit te vergroten. We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een (biodiverse) vergroening van het stedelijk gebied. We vergroten het geheel aan natuurgebieden en versterken de verbinding tussen de verschillende gebieden. We versterken het landschap door de aanleg van meer kleinschalige landschaps- elementen. Ook zetten we in op natuurinclusief bouwen.* |

Herstellen van ecologische waarden in onze gemeente.

|  |
| --- |
| *Doel 16. We stellen kaders om de kwaliteit van lucht, bodem en water gebiedsgericht te verbeteren. Op weg naar een circulaire samenleving met gesloten natuurlijke kringlopen.* |

* Laat de ecologische situatie zien als stad in zijn geheel (0-meting).
* Sluit aan bij adviezen nationaal planbureau (rapport); deze adviezen vormen immers ook de uitgangspunten van de Toekomstvisie 2030.
* Vanuit initiatiefnemers zorgen voor een ecologische balans in de lokale omgeving.

|  |
| --- |
| *Doel 17. Ten aanzien van de landbouw stimuleren we de ontwikkeling van regionale voedsel- en productieketens. Natuurinclusieve landbouw kan op ondersteuning van de gemeente rekenen.* |

* (Kennis)krachten bundelen bij ruimtelijke afwegingen. Ecologische organisaties sámen met de gemeente.
* Samen met ecologische organisaties informeren en voorlichten in de dorpen en wijken.

|  |
| --- |
| *Doel 18. We stimuleren en werken aan initiatieven die bijdragen aan een watersysteem dat het water langer vasthoudt maar ook op de juiste plekken kan verdelen als het weer nodig is. Tevens zorgen we voor hoogwaterveiligheid. We reserveren meer ruimte voor water.* |

|  |
| --- |
| *Doel 19. Om bij te dragen aan de energietransitie stimuleren en faciliteren we energiebesparing in de gebouwde omgeving. We scheppen ruimte en bieden kaders voor duurzame opwek van elektriciteit en warmte. We stimuleren en faciliteren duurzame mobiliteit.* |

Bijlage 1: Betoog ingebracht op 7 december 2022

Wij Schwienswei en haar achterban is zeer te spreken over de vele mooie woorden over ecologische veerkracht in de vorige maand gepubliceerde “Handleiding voor de

Omgevingsvisie Sittard-Geleen”.

**Enkele zeer hoopvolle citaten:**

*“ In een ecologisch Sittard-Geleen wordt de focus gelegd op een gezond natuurlijk gebied en een toekomstbestendige gemeente voor mens en dier. Er wordt, ook in het stedelijk gebied, ruimte gemaakt voor klimaatadaptatie en voor het versterken van de biodiversiteit. De landbouw extensiveert. Er wordt geen ruimte gemaakt voor verdere stedelijke uitbreiding (wonen of werken).”*

En:

*“Ecologisch betekent leven in overeenstemming met de natuurlijke verhouding tussen omgeving en de organismen die erin leven.”*

Hoe graag zouden wij geloven dat het de gemeente eindelijk menens is. Dat eindelijk het besef is ingedaald dat er een eind moet komen aan de trend waarbij de natuur altijd weer moet wijken voor, of onder druk komt te staan van economische ontwikkeling. Zoals Graetheide, het Lexhybos, het Sterrebos en de Schwienswei.

Wij vragen ons af of de gemeente zich wel realiseert wat de consequenties zijn van wat ze hierboven schrijft. Want ‘leven in overeenstemming met de natuurlijke verhouding tussen omgeving en de organismen die erin leven’ betekent dat het roer radicaal om moet.

Vandaag begint in Montreal de wereldtop over biodiversiteit. Het uitgangspunt is niet hoopgevend. Het onderzoek dat voorafgaand is uitgevoerd door vele honderden wetenschappers uit de hele wereld concludeerde dat 1 miljoen soorten met uitroeiing wordt bedreigd, en dat het verlies van ecosystemen en biodiversiteit voor de mens minstens even bedreigend is als klimaatverandering.

Zoals bekend is dat niet alleen een probleem in de Amazone, de Noordpool of in Afrika. Onze Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur concludeerde in haar recente rapport ‘Natuurinclusief Nederland’ dat het ronduit slecht is gesteld met de natuur in Nederland. Er is nog steeds te veel stikstof, de oppervlaktewateren zijn van onvoldoende kwaliteit, er is verdroging en er resteert nog maar 15% van de oorspronkelijke soorten. En dat is allemaal veel slechter dan de rest van Europa.

De Raad stelt bovendien dat het beschermen van Natura 2000 gebieden niet genoeg is. Het is juist belangrijk om alle natuur te beschermen, te versterken en te verbinden.

De mooie woorden in de huidige concepten voor een Omgevingsvisie zijn dus niet genoeg. Het moet concreter en beter meetbaar.

Wij Schwienswei roept de Gemeente Sittard-Geleen daarom op om de adviezen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in haar recente rapport Natuurinclusief Nederland op te volgen. Dat betekent onder andere dat er een brede ecologische analyse komt van het gebied, waarna alle beleid wordt gebaseerd op het bereiken van de “Basiskwaliteit Natuur”.