geert bourgeois

viceminister-president van de vlaamse regering en vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en vlaamse rand

antwoord

op vraag nr. 801 van 13

van matthias diependaele

1. Ankerplaatsen en erfgoedlandschappen vormen een aanvulling op de klassieke bescherming van landschappen. Deze vorm van beschermen zet specifiek in op het afstemmen van onroerend erfgoed met ruimtelijke ordening.

*Ankerplaatsen* zijn gebieden in Vlaanderen met een grote landschappelijke waarde. In 2001 werd de Landschapsatlas gepubliceerd waarin deze ankerplaatsen gelokaliseerd en beschreven werden. Deze atlas is een wetenschappelijk onderbouwde inventaris die aangeeft waar nog traditionele landschappen bewaard gebleven zijn én wat de landschapswaarden zijn. Criteria voor de afbakening zijn samenhang, gaafheid en herkenbaarheid. Deze atlas is raadpleegbaar op het geoloket van het AGIV (<http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/landschapsatlas/>).

Het *aanduiden* van ankerplaatsen is een eerste stap waardoor deze wetenschappelijk afgebakende ankerplaatsen een juridisch statuut krijgen en er ook rechtsgevolgen voor administratieve overheden aan gekoppeld zijn. Bij de aanduiding van ankerplaatsen worden de natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele en ruimtelijk-structurerende waarde van een landschap uitgebreid beschreven, evenals de landschapskenmerken. Er wordt ook een toekomstige ruimtelijke vertaling en visie uitgewerkt.

De omvorming naar een *erfgoedlandschap* is een tweede stap en heeft betrekking op een aangeduide ankerplaats of dat deel van een aangeduide ankerplaats dat opgenomen is in een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (afkorting: RUP). Bij een omzetting naar een erfgoedlandschap worden die landschapswaarden en -kenmerken doorvertaald in de stedenbouwkundige voorschriften.

Ankerplaatsen worden aangeduid op basis van de Landschapsatlas en goedgekeurd door de minister bevoegd voor onroerend erfgoed. De procedure verloopt in twee fasen: eerst wordt de ankerplaats voorlopig aangeduid. Vervolgens kunnen de betrokken gemeenten, provincies en administraties hierop een advies geven. Rekening houdend met deze adviezen wordt de voorlopig aangeduide ankerplaats qua inhoud of afbakening al dan niet gewijzigd en leidt dit, binnen een termijn van maximaal 1 jaar, tot een definitief aangeduide ankerplaats.

De aanduidingsprocedure voor de ankerplaats “Schelde-Leie Interfluvium” werd opgestart om te anticiperen op een mogelijk gewestelijk RUP in het kader van het afbakeningsproces van de agrarische en natuurlijke structuur (AGNAS). Enkele jaren terug was er een voorstel vanuit de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling tot opmaak van een gewestelijk RUP voor een deel van dit gebied.

Aan een aangeduide ankerplaats zijn consequenties verbonden (artikel 26 en 30 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg):

“de administratieve overheid moet in al haar beslissingen inzake een eigen werk of handeling, of inzake het verlenen van een opdracht daartoe, of inzake een eigen plan of verordening, die een ankerplaats nadelig beïnvloeden:

1. voorkomen dat vermijdbare schade aan een typisch landschapskenmerk van een ankerplaats wordt veroorzaakt;
2. door schadebeperkende maatregelen te nemen, de betekenisvolle schade die aan de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperken, en indien dit niet mogelijk is, herstellen en compenseren

Dit betekent een verplichting om aangeduide ankerplaatsen door te vertalen naar erfgoedlandschappen bij het opmaken van RUP’s.

1. *Definitief aangeduide ankerplaatsen* hebben enkel rechtgevolgen voor de administratieve overheid en dus niet voor de burger. De gevolgen voor de administratieve overheid:
2. De overheid heeft **zorgplicht** en moet schade aan het landschap zo veel mogelijk voorkomen. Indien dit niet kan, moeten er schadebeperkende maatregelen genomen worden. Indien ook dit niet mogelijk is, moet men overgaan tot herstel en compensatie.
3. Bij opmaak van **ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten definitief aangeduide ankerplaatsen meegenomen worden in de afwegingen**. In het RUP-proces gebeurt de omzetting van de ankerplaats in een erfgoedlandschap.
4. De definitief aangeduide ankerplaatsen worden bijgehouden in een **register.**

*Erfgoedlandschap: betekenis en rechtsgevolgen*

Bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dient een aangeduide ankerplaats meegenomen te worden in de ruimtelijke afwegingen. Wanneer de typische landschapswaarden en -kenmerken worden vertaald in de voorschriften van het RUP, spreekt men van een erfgoedlandschap. De belangrijkste rechtsgevolgen in een erfgoedlandschap zijn:

1. Bij vergunningsaanvragen moet advies ingewonnen worden bij Onroerend Erfgoed.
2. Er zijn stimulerende maatregelen zoals onderhoudspremies mogelijk voor beheer vanuit erfgoedzorg.

Alle gemeenten met een aangeduide ankerplaats op hun grondgebied hebben recent een publicatie ontvangen van mijn administratie waarin de betekenis van ankerplaatsen en de rechtsgevolgen zijn toegelicht. Deze publicatie is digitaal te raadplegen op <https://www.onroerenderfgoed.be/nl/diensten/publicaties/landschappen-een-kennismaking/>

1. Alle adviezen en opmerkingen die tijdens de adviseringsronde door de gemeenten en andere administraties naar voor werden gebracht worden in het zogenaamde ‘Dossier Beëindigd Onderzoek (DBO)’ behandeld. Bij de betekening van de definitief aangeduide ankerplaats werd dit document mee opgestuurd, zodat de administraties op de hoogte werden gesteld op welke wijze de adviezen in rekening zijn gebracht, en wat de antwoorden vanuit Onroerend Erfgoed zijn op vragen of bemerkingen.

Als bijlage vindt u een uittreksel uit het DBO wat betreft de adviezen van de gemeenten, en de behandeling ervan.

**bijlage**

Uittreksel met dezwaren van de gemeenten Anzegem, Kruishoutem, Oudenaarde, Waregem, Wortegem-Petegem en Zingem uit het Dossier Beëindigd Onderzoek “Aangeduide ankerplaats Schelde-Leie Interfluvium”