freya van den bossche

vlaams minister van energie, wonen, steden en sociale economie

antwoord

op vraag nr. 29 van 10

van khadija zamouri

1. Met het instrument stadsvernieuwing wordt vanuit stedenbeleid maximaal ingezet op de realisatie van open en groene publieke ruimtes in de stad. De stadsvernieuwingsmiddelen geven de betrokken steden de mogelijkheid om een bijkomende impuls te geven aan hun stadsontwikkelingsprojecten, waarbij naast onder meer huisvesting, gemeenschaps-voorzieningen, ruime aandacht gaat naar de aanleg van extra groen- en parkvoorzieningen. Deze groenvoorzieningen zorgen voor extra zuurstof in de stadskernen. Naast hun maatschappelijke waarde als publieke verblijfsruimte voor bewoners en gebruikers zorgt dit groen in de meeste gevallen ook voor de doorwaadbaarheid van het gebied in verbinding met de andere stadsdelen. Met het stadsvernieuwingsproject “Zuurstof voor de Brugse Poort” beoogde de stad Gent bijvoorbeeld een radicale verbetering van de woon- en leefkwaliteit van deze dense volkse buurt. Een aantal panden werden verworven en afgebroken en maakten plaats voor nieuwe pleinen en parken. Aan de rand van de wijk is het 6ha grote stadspark  “De groene vallei” aangelegd dat via een brugje over de Leie werd verbonden met de wijk. De op die manier gecreëerde open en groene ruimten werden met elkaar verbonden via een centraal gelegen voetgangers- en fietsas “de Rode Loper”. Een ander mooi voorbeeld is de reconversie van de kanaalsite in Vilvoorde tot een nieuw stadsdeel met naast 500 nieuwe woningen en de reconversie van een oud tuchthuis in appartementen en kantoorruimtes een heus park met fiets – en wandelpad die de stad Vilvoorde, in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en de steun van stadsvernieuwing, langsheen de Zenne-arm heeft aangelegd. Dit ruime groen-blauwe lint doorheen het gebied verbindt de verschillende projectonderdelen met elkaar. Andere projecten zijn bijvoorbeeld de Hoedhaarsite in Lokeren met aandacht voor park- en binnentuinontwikkeling, het project de ‘Stadstuin’ in Ronse, enz.

In het kader van het Stedenfonds werden reeds heel wat initiatieven met betrekking tot openbaar groen in de stad opgestart. In de publicatie ‘Zaaien op beton en 106 andere recepten voor de stad’ worden enkele van deze projecten samengevat weergegeven (onder andere parktuin Schelfaut Aalst, prikkelpad in Kortrijk, speelweefsel in Gent).

Met de jaarlijkse oproep ‘innovatieve en originele projecten’ verleen ik subsidies aan verenigingen en instellingen die wonen en leven in de stad aantrekkelijker maken. De voorbije jaren kwamen verschillende thema’s aan bod die de vergroening van de steden helpen bevorderen. Voorbeelden zijn ‘Moestuinen in Berchem’, ‘Gaan we samen wortels plukken’, ‘Tampico-site als creatieve uitvalsbasis voor jongeren’.

Ook de bijdrage rond ‘de ecologische stad’ in de studie ‘Steden binnenstebuiten, analyses op de stadsmonitor 2011’ betekent een stimulans. Voor de uitwerking van het luik ‘ecologische stad’ voor de volgende editie van de stadsmonitor zijn volgende actoren betrokken: de steden, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM), de Studiedienst van de Vlaamse Regering en het team stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Momenteel loopt een traject om de geïntegreerde visie op de ‘ecologische stad’ met aandacht voor ecosysteemdiensten uit te werken. Hierbij gaat heel wat aandacht naar het belang van groen en bos in de stad. Groene ruimte en parken worden hierdoor gekaderd in een algehele ecologische en duurzame visie. Daarna zullen de verschillende betrokken actoren samen een nieuwe geoptimaliseerde indicatorenset uitwerken.

Ik heb ook mijn medewerking verleend aan de ‘oproep groenproject’ van het Agentschap voor Natuur en Bos, een oproep van collega-Minister Schauvliege. Deze oproep wil projecten ondersteunen die zorgen voor meer en beter groen in de verstedelijkte omgeving. In het bijzonder heeft mijn administratie meegewerkt aan de jurering van deze oproep. Deze jurering vond plaats op donderdag 20 juni 2013. De beschikbare subsidies worden verdeeld over één Vlaamse laureaat en over 5 provinciale laureaten. Het openbaar bestuur kiest of het een project indient dat meedingt voor de titel ‘Vlaamse laureaat’ of een project indient voor de titel ‘provinciale laureaat’. Eenzelfde project kan slechts in 1 categorie worden ingediend. Projecten komen in aanmerking als: ze de leefbaarheid in steden en gemeenten verbeteren en daartoe meer en/of beter groen voorzien. (via toetsing 5 Liv.Com criteria) / ze voldoen aan de HPG-principes / het projectgebied gelegen is in de verstedelijkte omgeving zoals stads-, dorps- of woonkern en daar de leefbaarheid verhoogt / het projectgebied in eigendom is van het openbare bestuur dat het projectvoorstel indient en zal uitvoeren / het projectvoorstel zich nog niet in de aanbestedingsfase bevindt.

Voor het cohesiebeleid 2014-2020 heb ik gepleit voor extra aandacht voor groen als buffer voor klimaatsadaptatie binnen de EFRO-prioriteitsas ‘duurzame stedelijke ontwikkeling’. Dit heeft geleid tot volgende specifieke doelstelling: ‘Bevorderen van groen, groen-blauwe netwerken, opvang hemelwater en klimaatsadaptieve ruimte om de socio-economische kosten van klimaatadaptatie tegen te gaan en de biodiversiteit te bevorderen’. Met deze doelstelling zullen de steden tussen 2014-2020 kunnen investeren in groen in de stad, daar waar de noden en uitdagingen het hoogst zijn. Dit moet nog gevalideerd worden door de Vlaamse Regering en de Europese Commissie.

1. Het stedenfonds, de stadsvernieuwingssubsidies, de subsidies voor originele en innoverende projecten en de prijs ‘Groen in de stad’ hebben concrete tastbare resultaten opgeleverd. Deze zijn fysiek waar te nemen in de steden. De ‘duurzame stedelijke ontwikkeling’ in het kader van het cohesiebeleid zal vanaf 2014 leiden tot tastbare projecten in de steden. De bijdrage rond de ‘ecologische stad’ heeft vooral een visionaire, sensibiliserende en stimulerende werking.
2. Het stedenfonds, de projectsusbsidies voor stadsvernieuwing en de subsidies voor originele en innoverende projecten kunnen in principe door steden ingezet worden voor de aanleg van groendaken. Ik probeer altijd oog te hebben voor de lokale autonomie. Steden en buurtbewoners bepalen zelf hun innovatieve en hefboomprojecten, maar als hierin aandacht is voor groendaken wordt dit zeker gestimuleerd. De stad kan dit ook via haar gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen stimuleren, dit al dan niet in combinatie met een gemeentelijk premiestelsel.
3. Dit aspect krijgt o.a. aandacht bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Voor meer informatie hierover kan u het best terecht bij collega-minister Muyters. In het kader van de oproep voor de pilootprojecten Wonen, waarbij ik samen met het team Vlaams Bouwmeester, het Agentschap Wonen-Vlaanderen, het team Stedenbeleid en de VMSW nieuwe impulsen voor een toekomstgericht en collectief woonbeleid wens te ontwikkelen, krijgt dit aandacht bij de collectiviteitswinsten. Door slimmere collectieve woonoplossingen realiseren we immers ook groene baten. Verder werkt Vlaanderen ook aan een Vlaamse duurzaamheidsmeter voor wijken, De onderzoeksgroep Sum research en EVR architecten, in samenwerking met Daidalos Peutz, Hydroscan en landschapsarchitect Geert Meysmans zijn hiervoor aangesteld. Deze duurzaamheidsmeter zal vooral een stimulerend en richtinggevend karakter hebben. Om dit echt af te dwingen kunnen steden hieromtrent bepalingen opnemen in hun stedenbouwkundige reglementering.
4. Het Agentschap voor Natuur en Bos, dat onder de bevoegdheid van de minister van leefmilieu valt, stimuleert een groen- en beheerbeleid aan de hand van subsidies voor de aankoop van gronden voor ontwikkeling van stedelijk groen, de opmaak van beheerplannen en de (her)inrichting van groengebieden in de stedelijke omgeving. De projecten die het Agentschap voor Natuur en Bos ondersteunt, moeten steeds voldoen aan de uitgangspunten van de beheervisie van het agentschap: het Harmonisch Park- en Groenbeheer. Er bestaan twee soorten subsidies: de projectoproep groenprojecten en subsidies in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. Verder stimuleert Vlaanderen dit ook door bepaalde deelluiken bij de realisatie van stadsbossen op zich te nemen. Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft bijvoorbeeld subsidies voor de aankoop van gronden.
5. Voor een antwoord op deze vraag kan u zich richten tot collega-minister Muyters. Binnen stadsvernieuwing is groen alvast een cruciaal element bij de geïntegreerde duurzaamheidsbeoordeling door de jury.
6. De afdeling duurzame landbouwontwikkeling binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij, bevoegdheid van de minister van landbouw, heeft een strategisch plan opgemaakt rond korte keten. Stadslandbouw maakt hierbij deel uit van een geïntegreerde korte keten-benadering. Recent is door Vlaams minister-president Peeters een nieuwe oproep gebeurd rond quick-win-projecten voor de uitvoering van dit strategische plan korte keten.

Voortbouwend op het Via rapport ‘landbouw in een groen en dynamisch stedengewest’ (april 2010) van de minister van landbouw werd op mijn vraag in het decreet van 28 juni 2013 betreffende duurzame landbouw en zeevisserij een bepaling opgenomen dat dit decreet ook van toepassing is op de land- en tuinbouwactiviteiten in de stedelijke omgeving. Het decreet gaat in voege vanaf 1 januari 2014.

Via mijn beleidsinstrumenten tracht ik ook een hefboom te creëren. Zo zal bijvoorbeeld de stad Aalst met het stedenfonds stadslandbouw stimuleren en hebben de originele en innoverende projecten geresulteerd in o.a. ‘Moestuinen in Berchem’, ‘Gaan we samen wortels plukken’, etc.

1. Gezien dit deel uitmaakt van een toekomstig duurzaam landbouwbeleid is het belangrijk dat dit gekaderd is binnen het ganse landbouwbeleid van de Vlaamse minister-president. Zelf probeer ik vooral via hefboommiddelen innovatieve initiatieven rond stadslandbouw te stimuleren. Dit was ook een thema op de trefdag ‘Innovatie in de stad’ van 6 februari 2013 rond ‘hoe kunnen een stad en haar regio zorgen voor duurzame voedselvoorziening voor hun bewoners’.
2. Met de subsidies voor originele en innoverende projecten heb ik reeds diverse proefprojecten rond stadslandbouw gestimuleerd zoals ‘Moestuinen in Berchem’, ‘Gaan we samen wortels plukken’,’Boer’nBrood’, ‘Eetbaar Sint-Andrieskwartier’, ‘businessplan sociale kruideniers in Gent met aandacht voor korte keten’ en ‘Een Leuvense voedselstrategie’.