joke schauvliege

vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

# **antwoord**

op vraag nr. 127 van 25 november 2013

van **wilfried vandaele**

1. Zoals de communicatie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aangeeft, beschikt de drinkwaterproductie over intensieve zuiveringstechnieken waardoor het drinkwater van hoge kwaliteit is. Er worden inspanningen gedaan om te voorkomen dat pesticiden in de waterloop terecht komen door de sproeisystemen te dicht bij de waterloop op te vullen of uit te spoelen. De waterkwaliteit rond vulplaatsen wordt opgevolgd in het kader van een LEADER-project (**Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale),** een Europees initiatief voor plattelands-ontwikkeling. LEADER werd in de jaren negentig door Europa in het leven geroepen als antwoord op de specifieke problemen waarmee plattelandsregio’s kampen.

Specifiek om de nutriëntverontreiniging terug te dringen heb ik het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) opgericht als flankerend beleid bij MAP4. Het onderzoekt, bij MAP-meetpunten die de 50 mg nitraat per liter overschrijden, de oorzaken en brengt de landbouwers in waterkwaliteitsgroepen samen om hieraan te werken. Daarnaast verleent het aan een 1000-tal landbouwers in Vlaanderen individueel advies om de impact van de bemesting te beperken en vergaart het specifieke kennis via een 500-tal referentiepercelen.

Algemeen steunt het mestbeleid op de principes van evenwichtsbemesting waarbij de bemesting zo geadviseerd wordt om verliezen van nutriënten naar het milieu te vermijden. Daarnaast werden nog talrijke maatregelen voorzien om de waterkwaliteit te verbeteren: verder beperken van de bemestingsperiode, verplichting tot mestopslag, verplichting tot emissie-arme stallen… Er werd ook ingezet op betere begeleiding: zowel de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) als het CVBB spelen een belangrijke rol in het informeren, adviseren en sensibiliseren van landbouwers om oordeelkundig te bemesten. Ten slotte vormen gerichte controles door de VLM het sluitstuk van deze aanpak. In 2014 zullen extra controles worden uitgevoerd, die in eerste instantie zullen focussen op de bemestingspraktijken.

1. Verschillende partners zijn betrokken bij de handhaving van dergelijke incidenten. De VMM onderzoekt de impact op de waterkwaliteit van incidenten en zet via haar incidentenwerking in op communicatie met handhavers (vb. cel handhaving mestbank van de VLM bij mestlozingen) en andere betrokkenen (vb. waterloopbeheerder). De VMM ondersteunt dus de aanpak van incidentele lozingen door melding, communicatie en bepaling van de schade aan de waterkwaliteit door staalname en analyse.

Bij een effectieve vaststelling van een lozing van dierlijke mest neemt de VMM contact op met de provinciale contactpersoon van de VLM, waarna inspecteurs van de Mestbank steeds ter plaatse komen. Deze zijn bevoegd om bestuurlijke maatregelen op te leggen aan de overtreder in kwestie. Naast het stopzetten van de lozing moet de landbouwer binnen een vastgestelde termijn ook een structurele oplossing voorzien om de lozing definitief een halt toe te roepen of een herhalings-scenario te vermijden. Ook dit wordt door de inspecteurs van de Mestbank opgevolgd.

1. Binnen de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) krijgt de waterkwaliteit de nodige aandacht in de werkgroep water. Dit gebeurt enerzijds door een bespreking van de waterkwaliteit over de grenzen heen alsook door het waterkwaliteitsaspect mee te nemen in specifieke projecten zoals de grensoverschrijdende afwatering van de Moeren. Een grensoverschrijdende watergids biedt ruim aandacht aan het waterkwaliteitsaspect. Het is een praktisch werkinstrument voor de waterbeheerders, lokale en regionale overheidsadministraties en beleidsverantwoordelijken. Deze gids is een onmisbaar element in het grensoverschrijdend overleg en optreden bij calamiteiten.
2. Specifiek voor de Handzamevaart werd de woonkern Zarren onlangs aangesloten op de bestaande zuiveringsinfrastructuur van Kortemark. In Werken zijn de plannen momenteel in uitvoering. De situatie van de Kemmelbeek is gelijkaardig. De dorpskern van Westouter is recent gesaneerd, die van Reningelst staat geprogrammeerd voor de komende jaren. Bijkomende maatregelen zullen opgenomen worden in de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.
3. Niet alleen in het bekken van de Brugse Polders maar ook in andere gebieden met veel verspreide bebouwing vindt men kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s) terug. Deze installaties hebben minder strenge lozingsvoorwaarden. Dit betekent echter niet dat deze geen fosfaat uit het afvalwater verwijderen. In heel wat gevallen gaat de bouw van een KWZI gepaard met de aanleg van een volledig of optimaal gescheiden rioolstelsel, waardoor hemelwater en afvalwater worden gescheiden. Dit heeft een positief effect op de KWZI-rendementen. Bovendien wordt in waardevolle gebieden een aangepaste zuivering uitgebouwd met membranen die een hoger rendement halen o.a. op het vlak van fosforverwijdering. Een recent voorbeeld is de KWZI van Lapscheure. Het beheer van deze KWZI’s gebeurt door Aquafin. De VMM controleert de werking en toetst de milieuvergunning inzake geldende lozingsconcentraties en te behalen zuiveringsrendementen af.