**CDA: Schriftelijke vragen *v*ernatting percelen Burkmeer Waterland-Oost**

Samen met de CDA fractie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maken wij ons zorgen over de toekomst van de Burkmeer. De Burkmeer is een kleine droogmakerij in Waterland. Een uniek cultuurhistorisch stukje Waterland, met als kernkwaliteiten het contrast in verkavelingspatroon tussen de veenpolders en droogmakerijen, in combinatie met verschillen in hoogteligging van het maaiveld.

In de Omgevingsverordening valt de Burkmeer onder het BPL van Waterland. In bijlage 6 van de Omgevingsverordening worden de kernkwaliteiten genoemd. De kernkwaliteiten zijn volgens bijlage 6 het verkavelingspatroon en slotenpatroon waarbij de kleine droogmakerijen in het gebied (waaronder de Burkmeer) een rechthoekige verkaveling kent en waarvan de diepere ligging een contrast vormt met de veenweidepolders. De droogmakerijen hebben blijkens bijlage 6 een symmetrische opbouw, met een middenas en haaks daarop de verkaveling. Het contrast in verkavelingspatroon tussen de veenpolders en droogmakerijen, in combinatie met verschillen in hoogteligging van het maaiveld, draagt bij aan de unieke landschappelijke kwaliteit van het BPL Waterland aldus de tekst in bijlage 6.

Volgens de verordening zijn ruimtelijke ontwikkelingen die het verkavelingspatroon wijzigen of ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot het dempen en wijzigen van sloten en andere waterlopen een aantasting van deze kernkwaliteit.

Er zijn nu plannen om de Burkmeer te vernatten en er lisdodde op te gaan telen. Door de vernatting van percelen en verhogen van het peil gelijk met het maaiveld, ten behoeve van een pilot Lisdoddeteelt[[1]](#footnote-1), wordt er verregaande afbreuk gedaan aan de kernkwaliteiten volgens de Omgevingsverordening. Het verkavelingspatroon en het slotenpatroon zal hierdoor worden aangetast.

Omdat het plan om de Burkmeer te vernatten zal leiden tot aantasting van de kernkwaliteiten van het BPL Waterland is het CDA-NH verbaasd dat GS de uitvoering van dit plan toestaat.

Gezien het bovenstaande heeft het CDA de volgende vragen aan GS:

1. Waarom is specifiek deze unieke plek gekozen voor de langdurige pilot lisdoddeteelt? Welke plekken zijn hiervoor nog meer overwogen en waarom zijn deze afgevallen?
2. Is GS het met ons eens dat de vernatting van de Burkmeer afbreuk doet aan de kernkwaliteiten van het gebied, conform bijlage 6 van de Omgevingsverordening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is het toegestaan de kernkwaliteiten aan te tasten?
3. Maakt GS een verschil in het beoordelen van natuurontwikkelingsprojecten versus ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of duurzame bedrijfsvoeringen binnen BPL, die beide de kernkwaliteiten aantasten?
4. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam en van de provincie in het participatieproces met de direct betrokkenen? Wanneer, hoe en door wie moeten zij in de ogen van GS van gedegen informatie worden voorzien en meegenomen in het gebiedsproces, voordat de provincie deze ontwikkeling kan goedkeuren?
5. Is GS ervan op de hoogte dat de vernatting van de percelen verstrekkende gevolgen kan hebben voor het dierenwelzijn in het gebied, zoals voor de weidevogels? En wat moet er in de pilot bijvoorbeeld gedaan worden om te voorkomen dat bijvoorbeeld schapen te maken krijgen met klauwaandoeningen en andere gezondheidsproblemen?
6. Kan er meer onderzoek gedaan worden naar oplossingen om het gebied te behouden waaronder:

-Het versterken van de gebiedskennis door verdiepingsslag met deskundigen en gesprekken met gebruikers van het gebied

-Slim peilbeheer en proactief malen

-Meer peilvlakken realiseren

-Onderwaterdrainage toepassen.

Bent u bereid deze oplossingsrichtingen te onderzoeken en aan ons terug te koppelen wat de bevindingen zijn?

Namens de CDA fractie,

Willemien Koning-Hoeve

1. [Pilot lisdoddeteelt in de Burkmeer - Gemeente Amsterdam](https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/pilot-lisdoddeteelt-burkmeer/) [↑](#footnote-ref-1)