High Level Taskforce Droogte

|  |
| --- |
| /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| Datum:Aanwezig:**Verontschuldigd:** | 18 oktober 2021Hilde Crevits – *Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw* Bart Somers – *Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen*Lydia Peeters – *Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken*Cathy Berx – *Gouverneur Antwerpen*Jan Spooren – *Gouverneur Vlaams-Brabant*Jos Lantmeeters – *Gouverneur Limburg*Carl Decaluwé *– Gouverneur West-Vlaanderen*Bram Abrams *– Arrondissementscommissaris* *gouverneur Antwerpen*Prof. Patrick Willems – *KULeuven*Prof. Marijke Huysmans – *KULeuven en VUB*Prof. Patrick Meire - *UAntwerpen*Jan Goossens *– Aquafin*Carl Heyrman *– Aquaflanders*Jan De Haes – *VVP*Wim Dries – *VVSG*Chris Danckaerts – *De Vlaamse Waterweg*Bernard De Potter *– VMM en voorzitter van de CIW*Ward Kennes – *Kabinet viceminister-president Crevits*Ingo Luypaert – *Kabinet Viceminister-president Somers*Wouter De Ruyter - *Kabinet minister Peeters*Victor Dries *– Kabinet minister Demir*Tom De Vits *– Kabinet minister Demir*Thomas Wellens – *Kabinet gedeputeerde Jan De Haes Antwerpen*Chris Marey – *Kabinet gouverneur West-Vlaanderen*Katty Wouters – *Kabinet Gouverneur Vlaams-Brabant*Dweezil Vandekerckhove – *Kabinet Gouverneur Oost-Vlaanderen*Raf Bouteligier – *Provincie Vlaams-Brabant (Integraal Waterbeleid)*Isabelle Magnus – Departement Landbouw en VisserijDaniël Pairon *– KPMG (consortium Blue Deal)* Frederik Gysels – *KPMG (consortium Blue Deal)*Andras Van Vooren – *KPMG (consortium Blue Deal)*Lieve De Roeck – *secretaris Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid*Krista Decat *– coördinator Blue Deal*Zuhal Demir *– Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme*Carina Van Cauter *– Gouverneur Oost-Vlaanderen*Marleen Porto-Carrero *– Aquaflanders*Michel Carlier *– Arrondissementscommissaris* *gouverneur Limburg*Raf Suys *– Kabinet viceminister-president Crevits*Loes Lysens – *Kabinet viceminister-president Crevits*Wim Verrelst *– Kabinet viceminister-president Crevits*Jelle Van den Berghe *– Kabinet minister Demir*Ronald Hoebers *– Kabinet gouverneur Limburg*Brent Roobaert – *Stafmedewerker* *VVP* |
| /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |

Voor meer details over de besproken punten: zie algemene presentatie in bijlage: 2021-10-18\_HLTF\_Blue Deal\_Presentatie.

# Goedkeuring agenda 18 oktober 2021

De agenda wordt goedgekeurd.

# Goedkeuring en opvolging verslag vergadering 14 juni 2021

Het ontwerpverslag van de vergadering van 14 juni 2021 wordt goedgekeurd.

# Stand van zaken droogte

## Impact neerslag op grondwaterstanden

Krista Decat, coördinator Blue Deal, duidt de impact van de voorbije neerslag op de grondwaterstanden. Ongeveer de helft van de meetplaatsen heeft een normale grondwaterstand, één derde heeft hoge tot heel hoge waterstanden. Dit is een normale situatie aan het einde van de zomer. De droge maand september heeft wel gezorgd voor een daling van de locaties met hoge grondwaterstanden. In vergelijking met vorig jaar zijn er nu minder locaties met lage tot zeer lage grondwaterstanden. De vele regen die dit jaar gevallen is, heeft de toestand in grote lijnen genormaliseerd.

Gouverneur Cathy Berx vraagt of de locaties met lage waterstanden geconcentreerd zijn op bepaalde plaatsen en of dit mogelijks een impact kan hebben op de ecologisch zwakke gebieden.

Professor Marijke Huysmans licht toe dat die locaties verspreid zijn over heel Vlaanderen. Ze geeft ook mee dat op de presentatie de absolute grondwaterstanden weergegeven worden terwijl het volgens haar interessanter is om te kijken naar de relatieve grondwaterstanden (t.o.v. de tijd van het jaar). Uit beide grafieken blijkt echter dat de lage grondwaterstanden zich situeren in alle provincies.

Gouverneur Cathy Berx vraagt of ze over beide grafieken kunnen beschikken.

Krista Decat geeft aan dat de kaarten te raadplegen zijn op www.waterinfo.be en dat deze ook zullen toegevoegd worden aan de presentatie die in bijlage aan het verslag zal meegestuurd worden.

# Algemene overzichten vanuit het programmamanagement Blue Deal

## Voorstelling begeleidingsopdracht overkoepelend programmamanagement

Daniël Pairon (consortium Blue Deal – KPMG) licht kort het belang van deze opdracht voor het consortium toe. Hij bedankt de leden van de High Level Taskforce droogte voor het vertrouwen en stelt er alles aan te doen om van de opdracht een succesverhaal te maken.

Frederik Gysels, projectleider / SPOC van het consortium voor deze opdracht, stelt het consortium voor, inclusief de 4 verschillende luiken en de diverse betrokken organisaties. De begeleidingsopdracht voor het overkoepelende programma management van de Blue Deal wordt vormgegeven door het consortium KPMG – Common Ground – Sumaqua. KPMG zal de luiken ‘algemene programmacoördinatie’ en ‘databeheer- en ontsluiting’ voor zich nemen, Common Ground het luik ‘Communicatie, participatie en overleg’, en Sumaqua (+ Universiteit Antwerpen) het luik over de impactmonitoring. Frederik Gysels duidt dat het, ondanks de 4 luiken en verschillende organisaties, wel degelijk een integraal en geïntegreerd verhaal betreft. Qua timing heeft de opdracht een looptijd van 2 jaar.

Gouverneur Cathy Berx geeft aan dat het succes van de Blue Deal zal afhangen van de mate waarin het een accelerator is voor de realisatie van de projecten op terrein en dat de tijd loopt. Het programmamanagement moet mee instaan voor het wegwerken van alle pijnpunten en obstakels die de uitrol of realisatie van projecten verhinderen. Zo wil ze graag meer duidelijkheid omtrent de financiering van projecten en meer specifiek of de financiering van de Europese Unie ook de BTW afdekt. Daarenboven haalt ze aan dat er duidelijke targets gezet dienen te worden en dat op basis daarvan een ‘distance to target’ dient bepaald te worden, zodanig dat er duidelijkheid is wat de afstand is die overbrugd moet worden in functie van het effectief bereiken van de doelen .

Gouverneur Jan Spooren wenst twee bezorgdheden mee te geven. De Blue Deal is een heel omvattend programma met heel veel en diverse acties. In het geval van algemene programmacoördinatie pleit hij daarom voor een high level overzicht en rapportering op strategisch niveau dat op de High Level Taskforce droogte kan besproken worden. Daarnaast geeft hij aan dat 343 miljoen euro uitgeven op 2 jaar een enorme uitdaging is en dat het hierbij essentieel is dat er een duidelijk overzicht gemaakt wordt van welke projectoproepen wanneer komen en wie daar allemaal op kan intekenen. Daarnaast dienen de projectoproepen ook inhoudelijk meer op elkaar afgestemd te worden. Hij ziet het als een taak van het overkoepelend programmamanagement om dit alles meer te stroomlijnen.

Frederik Gysels geeft aan dat wat betreft dit laatste punt er reeds stappen gezet worden en dat dit overzicht ter beschikking zal gesteld worden na de nodige goedkeuringen.

Cathy Berx pleit tot slot nog voor voldoende focus en dat het belangrijk is dat de kern van de Blue Deal ook effectief uitgevoerd wordt. Dit programma heeft het potentieel om een hefboom te worden en dat moeten we waarmaken.

Victor Dries bedankt voor deze input en voor het aanhalen van deze terechte bezorgdheden. Hij geeft nog mee dat dit elke vergadering van de High Level Taskforce droogte zal geagendeerd worden.

## Stand van zaken uitvoering Blue Deal

Krista Decat (coördinator Blue Deal) licht kort de stand van zaken van de uitvoering van de acties van de Blue Deal toe. Er is een duidelijke vooruitgang t.o.v. mei 2021, waarbij vooral het aantal acties dat nog niet opgestart is, gedaald is. De 13 projecten van de Vlaamse Veerkracht binnen de Blue Deal zijn allemaal geagendeerd op de Vlaamse Regering en dus lopende. Ze geeft tevens aan dat op de volgende High Level Taskforce droogte een uitgebreider overzicht geven zal worden van de stand van zaken i.s.m. met de dienstverlener. Ze ligt tevens enkele concrete acties op het terrein toe:

* Realisatie groenblauwe verbindingen, hermeandering, vernatting, etc.
* Aanpassen kunstwerken in functie van optimaal beheer
* Integrale projecten in functie van sanering, vernatting, etc.

Cathy Berx merkt op dat één van de grootste uitdagingen de grondmobiliteit is en dat hiervoor aangepaste financieringsmogelijkheden nodig zijn om dit goed te kunnen realiseren. Daarbij stelt ze dat een overzicht van de hefbomen waarover diverse beleidsmakers / actoren beschikken interessant zou zijn. Krista Decat geeft aan dat de opmaak van dergelijk overzicht zal opgenomen worden binnen het overkoepelende programmamanagement.

Ingo Luypaert (kabinet minister Somers) pleit voor het sterker inzetten op het sensibiliseren van mensen, zodanig dat deze zelf tot actie overgaan. Cathy Berx sluit hierbij aan voor zover de zelfrealisatie ertoe leidt dat het doel bereikt wordt. Ze pleit evenzeer voor beheersovereenkomsten voor natuurverbinding en alle instrumenten die nuttig kunnen ingezet worden. Daarbij kijkt ze ook naar grondverwerving. Ze concludeert dat het een ‘EN-EN’ verhaal zal worden. Ingo Luypaert oppert dat dit een terechte bemerking is en vult aan dat een aantal van de instrumenten toch enige actualisatie nodig hebben om in de richting te gaan waar we naar toe moeten en om de mensen die willen meestappen de mogelijkheden te geven om dat te doen.

Gouverneur Jan Spooren geeft aan dat hij merkt dat de bereidheid om op lokaal niveau acties op het terrein te ondernemen groot is. Hij stelt vast dat de wateroverlast van deze zomer heel wat in beweging heeft gezet en dat het dus zaak is om dit momentum effectief aan te grijpen.

# Regelgevingsagenda minister Zuhal Demir

## Vervolgtraject Reactief Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens waterschaarste

### Bernard De Potter schetst de stand van zaken en het kortlopend vervolgtraject rond het reactief afwegingskader. Door de omstandigheden (natte zomer) is de test van het reactief afwegingskader in real time niet kunnen doorgaan. Het kortlopend vervolgtraject is wel doorgelopen en wordt tegen eind oktober afgerond. Hierbij is het indicatorendashboard gelanceerd, zijn vormingen georganiseerd en zijn nog diverse verfijningen aangebracht.

Bernard De Potter schetst tevens het vervolgtraject op de langere termijn. Dit wordt voorzien via een modulaire aanpak met een gefaseerde graduele uitrol. Hierbij vormen de droogte en waterschaarste-indicatoren de wetenschappelijk onderbouwde basis. Via de waterbalans wordt gebiedsgericht nagegaan in welke mate vraag en aanbod in evenwicht is. Als er hiertussen een kloof is wordt bekeken welke acties en maatregelen er nodig zijn en worden de kosten en baten van de acties bepaald om die acties ten opzichte van elkaar af te wegen. Bernard De Potter schetst de verfijningen en aanvullingen en wat nodig is in functie van de verdere operationalisering (zie presentatie). Hij geeft mee dat het CIW secretariaat met de betrokkenen zal afstemmen om de scope van de studieopdracht scherp te stellen en in de markt te zetten. De timing hierbij is om voor de zomer van volgend jaar te beschikken over een ‘reactief afwegingskader 2.0.’

Gouverneur Cathy Berx geeft aan dat rond de waterbalans er nog veel onzekerheid en onduidelijkheid is bij de verschillende sectoren. Kan er via optimalisatie van interne processen gezorgd worden voor een lagere watervraag en is dan, bijvoorbeeld via benchmarks, af te leiden wat een redelijke vraag is. Wat als de ketenimpacten, vb bij energietoelevering, heel groot zijn?

Bernard De Potter verduidelijkt dat er in het afwegingskader harde randvoorwaarden zijn ingebouwd die niet kunnen overschreden worden. Voor het vervolgtraject geeft hij aan dat in een eerste fase zal onderzocht worden wat de onzekerheden zijn om met dit kader in de praktijk aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast lijken benchmarks en proactieve maatregelen om tot waterbesparing aan te zetten en dit ook realiseren een goede en logische volgende stap.

Victor Dries haalt aan dat er binnen de Blue Deal ook ingezet zal worden op sectorale Blue Deals, waarbij het waterbesparingspotentieel binnen sectoren in kaart zal gebracht en besproken zal worden.

# Hoe spelen Blue Deal projecten in op lokale problemen rond wateroverlast?

Bernard De Potter presenteert het project rond de inrichting van de vallei van de Demer en de impact die de verbeterde sturing heeft op enerzijds de droogte, en anderzijds op de wateroverlast.

Chris Danckaerts (De Vlaamse Waterweg) presenteert het project in Groot Broek (Durme) – wat een deelproject is van het Sigma plan - om te duiden dat er grote synergieën zijn tussen inzetten op droogte en op wateroverlast. In de Durmevallei zorgen de ingrepen voor een vermindering van het risico op wateroverlast en voor een meerwaarde voor natuur en het tegengaan van verdroging. Via ontpoldering wordt ruimte gegeven aan de Durme om bij hoog water de waterpeilen beter te kunnen beheersen Via pompstations en bufferbekken kan in geval van hevige neerslag overtollig water weggepompt worden naar het Groot Broek. In geval van waterschaarste kunnen deze installaties ook aangewend worden om dit gebied van water te voorzien. De realisatie van het volledige project is voorzien tegen 2023.

Victor Dries dankt beiden voor de presentatie van deze 2 mooie projecten die de gerichte investeringen van de Blue Deal illustreren.

# Uitvoering Blue Deal op Vlaams Niveau

## Investeringskredieten minister Zuhal Demir

Bernard De Potter presenteert de twee projectoproepen rond Circulair watergebruik:

* Hergebruik regenwater: maximaal inzetten op vasthouden en plaatselijk hergebruik hemelwater.
* Hergebruik effluent: verhogen van de waterbeschikbaarheid door het inzetten van effluent op mens- en milieuveilige manier, met controle op mogelijke contaminatie.

Om acties en initiatieven te stimuleren verwijst Bernard De Potter naar de hemelwater- en droogteplannen, waarvoor een blauwdruk is uitgewerkt. Hij wijst tevens op het voldoen aan de staatssteunregels en op het belang om te leren hoe initiatieven schaalbaar zijn en om reglementen daarop af te stemmen. Victor Dries wijst op de mooie kansen die gecreëerd worden om kringlopen te sluiten.

## Investeringskredieten minister Hilde Crevits

Minister Hilde Crevits presenteert drie projectoproepen die gelinkt zijn aan de Blue Deal en binnen haar bevoegdheden vallen:

* Realisatie eiwitstrategie (focus op lagere waterinput)
* Hergebruik van restwater in de land- en tuinbouwsector (meer weerbaar maken land- en tuinbouw)
* Samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector (impact op de keten)

De projectaanvragen voor deze oproepen dienen tegen 15/12 ingediend te worden. Verder wordt meegegeven dat bij alle projectoproepen kennisdeling centraal staat. Tijdens een volgende High Level Taskforce droogte hoopt de minister een overzicht te kunnen presenteren van de geselecteerde projecten .

Gouverneur Cathy Berx geeft aan dat er ook een onderzoek loopt naar landbouw in de Zegge en dat hierbij een kosten-baten analyse uitgevoerd wordt naar landbouw in natte valleigebieden. Ze geeft aan dat er in projectgebieden vaak vragen opduiken naar het verwijderen van verharding en constructies die niet meer functioneel zijn (oude schuren, etc.). Het wegnemen daarvan laat een beter ruimtegebruik toe. Ze vraagt of hier ook middelen voor ingezet kunnen worden, en als dit geen Blue Deal middelen kunnen zijn, of er andere middelen zijn. Ze vraagt ook of er ruimte / middelen voorzien zijn om de druk op kwetsbare waterbronnen te verminderen.

Minister Hilde Crevits verduidelijkt dat haar presentatie heel specifiek gaat over de projecten gelinkt aan de Blue Deal en dat een aantal maatregelen die Cathy Berx aanhaalt zich eerder situeren binnen de niet productieve investeringssteun (VLIF middelen). Deze worden vroeger dan gepland ingezet om boeren beter te wapenen (zie bijlage voor een overzicht en lijst van de niet-productieve investeringssteun). Minister Crevits duidt dat ILVO onderzoek uitvoert naar landbouw in natte gebieden en haalt in dit kader een interessant onderzoeksproject aan van het telen van prei op hydrocultuur. Ze geeft ten slotte mee dat collega minister Demir bevoegd is voor het ontharden van gebieden en dat ontharding dus los staat van water voor de landbouwers.

Gouverneur Cathy Berx geeft aan dat het voortouw nemen in het inzetten op sterke alternatieven voor de productie van eiwitten, met een betere impact, bijvoorbeeld op het watergebruik, een uitstekende manier van werken is. Minister Hilde Crevits verduidelijkt dat het een hele klus is om de sprong te maken van pilootprojecten naar duurzame verdienmodellen en dat veel van de consument afhangt. Er wordt hierbij in eerste instantie ingezet op de lokale productie van soja en quinoa.

# Aanpak NRW – lekverliezen in functie van de leveringszekerheid van drinkwater

Carl Heyrman presenteert het actieplan van Aquaflanders rond de lekverliezen. Hierbij wordt ingezet op 5 pijlers, waarbij de toelichting op deze vergadering vooral focust op het terugdringen van niet in rekening gebracht water. De maatstaf die gebruikt wordt in het kader van waterverlies en lekken is de ILI (ILI= Infrastructure Leakage Index). Het streefdoel is om de ILI, die nu gemiddeld 1,1 is overheen de diverse organisaties (Water-link, De Watergroep, AGSO Knokke-Heist, AquaDuin, Pidpa en Farys), terug te brengen naar 0,5 tegen 2025. Sommige organisaties zijn reeds op (zeer) goede weg, andere hebben nog werk voor de boeg. In het kader van deze doelstelling is er een specifiek (gezamenlijk) actieplan dat inzet op duurzame investeringen, drukbeheer, samenwerking, lekdetectie, innovatieve projecten, meetnauwkeurigheid, etc. Op 19/10/2021 wordt er ook een studiedag georganiseerd rond dit topic.

Gouverneur Cathy Berx merkt op dat er in de evolutie van de ILI een plotse stijging waar te nemen was bij Water-link en vraagt wat hiervoor de verklaring kan zijn. Carl Heyrman licht toe dat dit vooral te maken heeft met de eigenheid van de formule. Deze geeft nogal wat volatiliteit en dan vooral bij waterlink doordat deze organisatie veel te maken heeft met stedelijk gebied. Er zit tevens een foutenmarge op de ILI van ongeveer 20%. Carl Heryman geeft aan dat volgens Aquaflanders de ILI ook niet heiligmakend mag zijn en er telkens ook een meer kwalitatieve analyse dient te gebeuren ter aanvulling / correctie. Professor Marijke Huysmans vult aan dat het niet abnormaal is dat je in droge jaren net een toename hebt van de lekverliezen.

Ingo Luypaert geeft aan dat hij begrip heeft voor het gegeven dat er een zekere mate van voorbehoud is ten opzichte van bepaalde investeringen, maar hij wil toch pleiten dat er vanuit de verschillende actoren duidelijke streefdoelen gesteld worden. Het vele water dat momenteel verloren gaat, is niet verzoenbaar met het gegeven dat de overheid allerhande acties vraagt van zijn burgers om water te besparen. Hij benadrukt nogmaals de ernst van deze problematiek en geeft aan dat er echt vooruitgang gemaakt dient te worden op dit punt.

Carl Heyrman geeft mee dat de ernst van deze problematiek zeker niet onderschat wordt. De diverse organisaties trekken alle registers open en hebben een kwalitatief actieplan opgesteld. Dat heeft nu zijn tijd nodig om te renderen, zodanig dat die waarde van 0,5 op de ILI index gehaald kan worden. Hij geeft nog mee dat indien we zouden willen streven naar ‘0’ (en dus geen waterverlies meer), dat dit serieuze investeringen zal vergen. Hij stelt zich hierbij de vraag of dat de best mogelijke investering zou zijn in het kader van waterrobuustheid. Ingo Luypaert verduidelijkt dat de vraag niet is om de ILI tot 0 te reduceren, maar wel om duidelijk aan te geven wat de doelstellingen zijn die nagestreefd worden en hoe ze deze doelen wensen te bereiken. Dit kan scherper in beeld gebracht worden door bv. meer inzicht te bieden in de achterliggende oorzaken van de verliezen. In welke mate zijn lekverliezen bijvoorbeeld te wijten aan verouderde leidingen of andere oorzaken? Dat zal een duidelijker zicht geven op de investeringscapaciteit die noodzakelijk is en de weg die nog afgelegd dient te worden om de vooropgestelde doelen te behalen. Carl Heyrman geeft aan dat hij beseft dat er inderdaad nog veel werk aan de winkel is naar de communicatie richting de burger. Hij verwijst ook naar de studiedag van 19/10 die daartoe zal bijdragen.

Gouverneur Cathy Berx geeft nog mee dat ze de opmerking van Ingo Luypaert zeer terecht vindt rond het sensibiliseren van burger. Jan Goossens (Aquafin) voegt hieraan toe dat hij begrip heeft voor de perceptie naar de burger toe en dat die soms moeilijk ligt, maar hij wijst toch op de economische realiteit waarbij het soms goedkoper is om drinkbaar water bij te produceren dan bepaalde lekken te gaan dichten. Er is een punt dat het economisch en misschien ook ecologisch beter is om waterproductie op te drijven i.p.v. te blijven investeren in lekverliezen te dichten.

Ingo Luypaert geeft aan dat hij begrijpt dat je op bepaald moment kosten-efficiënte maatregelen moet nemen. Eén aspect daarvan is volgens hem dan ook dat er moet nagedacht worden over hoe we kunnen zorgen dat we zo weinig mogelijk water moeten verbruiken. Dat is een aspect waar het zeker over moet gaan en dat mist hij nog wat in het gehele betoog.

Jan Goossens stemt hiermee in en geeft aan dat hiervoor een moeilijke maar duidelijke communicatie vereist is. Hij waarschuwt echter opnieuw dat we ook moeten opletten dat we omwille van perceptie van de burger, geen maatregelen tot in het extreme moeten doorduwen. Maar bijkomende inspanningen naar waterbeperkingen moeten er zeker zijn.

Gouverneur Cathy Berx geeft aan dat VITO bezig is met onderzoek i.s.m. PIDPA rond waterplassen van Sibelco te gebruiken voor extra drinkwaterproductie. Ze geeft mee dat rationeel, circulair watergebruik de basislijn is van dit project: niet meer water dan strikt noodzakelijk produceren en gebruiken en het juiste water voor de juiste toepassing gebruiken.

Carl Heyrman is akkoord met de stelling dat er tevens moet gewerkt worden op de vraagzijde, maar geeft mee dat er ook hier reeds diverse acties lopende zijn.

# Varia

Gouverneur Cathy Berx wijst op de verhardingsmonitor om op basis van vergunningsaanvragen niet al te oordeelkundige vergunningsaanvragen te vermijden, gezien het zou zonde zijn van de gemaakte inspanningen om te ontharden als er tegelijkertijd te veel verharding bijkomt die deze inspanningen teniet doen. Victor Dries wijst dat er veel ruis op zo’n monitor kan zitten.

# Datum volgende bijeenkomst High Level Taskforce droogte

De volgende bijeenkomsten van de High Level Taskforce Droogte zijn voorzien op:

* 21 maart 14-16u
* 20 juni 14-16u
* 10 oktober 14-16u