**CONCEPT-verslag Vergadering Beheerraad Waddengebied**

*Woensdag 9 maart 2016, Leeuwarden*

*Aanwezig:, Hendrikus Venema (PRW/Secr. OBW/Beheerraad), Roland Wijmenga (RWS,), Jaap Verhulst (EZ/Voorzitter), Rosanne Verbree (SWA), Wilfred Alblas (NM), Anco Hoogerwerff (Groningen, vertegenwoordigt de drie Waddenprovincies), Brenda Burghout (Stagiaire PRW), Bé de Winter (Wetterskip Fryslan en vertegenwoordiger drie waterschappen), Marco Glastra (Groninger Landschap), Henk de Vries (It Fryske Gea), Wout Jan Adema (RWS)en Tamara Bok (Staatsbosbeheer).*

*Gasten: Sjaco Pas (Nederlandse Kustwacht), Kim Uittenbosch (Actieplan Vaarrecreatie), Roland Wijmenga (RWS) en Rosanne Verbree (Waddenprovincies/Fryslan).*

1. **Welkom & vaststellen agenda**
* Geen punten
1. **Voortgang Samenwerkingsagenda Beheer**

VoortgangsreportageRosanne Verbree heeft de tweede voortgangsreportage toegelicht. De beheerraad adviseert positief over de rapportage en zijn onder de indruk van de rapportage. Wel zijn er enige kanttekeningen:

* Focus van het streefbeeld soms verwarrend is (de ene keer procesmatig, de andere keer inhoudelijk). Verduidelijking is gewenst.
* Ook is de kloof tussen rapportage(tactisch/beleid) en beheerders (operatie) aanwezig. Het rapport geeft een academisch gevoel en staat af van ‘de werkers’. Het verkleinen van deze kloof is een belangrijk aandachtspunt voor een volgende editie. Tijdens de opvattingen kwam naar voren dat er ook aandacht wordt gevraagd voor het redeneren vanuit het gebied. Op dit moment is de insteek vooral beleidsmatig, de focus moet gaan liggen op het beheer en het gebied.
* Op operationeel niveau zou er meer samengewerkt kunnen worden, we zetten nu vooral in op tactisch niveau (SWA), dit zou verder geconcretiseerd kunnen worden door de beheerders. In een eventuele aanscherping SWA zouden we deze laag moeten aanbrengen.
* Het is wenselijk om per komberging inzichtelijk te krijgen wat de programmering (meerjarig op gebied van inzet/capaciteit en financiën) is. Dit moet meegenomen worden in de consolidatieslag m.b.t. Kombergingsaanpak (actie 2 SWA). We moeten gebiedsgericht redeneren en handelen (niet vanuit organisatie belang = transitie).
* SWA is analyse gemaakt door de SWA trekkers m.b.t. capaciteit en financiën, dit moeten we met elkaar oplossen, niet steeds als incident maar structureel.
* Eems-Dollard ontwikkelingen zijn onderbelicht in de SWA terwijl juist daar vele stappen worden gezet.
* De beheerder geven zelf aan en (h)erkennen dat de SWA acties veelal erbij ‘moeten’ als zijnde iets wat we er bij doen, in eigenhuis is dit niet altijd een prioriteit. Het is de wens dat er meer aandacht komt en prioritering/focus op SWA.

***ACTIE:*** *Verwerken kanttekening Beheerraad in definitieve rapportage.*

DOOR: Rosanne Verbree

BarometerGeen rode knelpunten dit keer, wel een aantal aandachtspunten. Hendrikus heeft de samenvatting toegelicht. De Beheerraad kan zich vinden in de analyse.

1. **Actieplan vaarrecreatie**

Communicatieplan

Kim Uittenbosch vertelde over de voortgang omtrent het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Begin februari is Jacqueline van Druten gestart als communicatiemedewerker. Zij heeft een communicatieplan geschreven dat gericht is op zowel de interne als de externe communicatie. Intern zal de focus vooral liggen op het verbinden van de grote hoeveelheid aan verschillende partners en het delen van informatie. Ook wordt er gekeken naar de uitingen die op dit moment gedaan worden en op welke manier deze op elkaar kunnen worden afgestemd. Het organiseren van themabijeenkomsten is een manier waarop dit wordt gerealiseerd. De eerste over monitoring heeft 8 maart 2016 plaatsgevonden en is goed ontvangen.

Extern wordt gericht op de vaarrecreanten en de bewustwording van hun gedrag in het Waddengebied. Hoe laat je hen verantwoordelijk gedragen? Deze vraag is uitgezet aan de hand van drie pijlers:

* Erecode: Hier valt nog veel winst te behalen. Belangrijk schakel hierin zijn de havenmeesters. Het is belangrijk hen bewust te maken van hun eigen gebied.
* Dynamische zonering: Dit werkt goed. Wanneer nodig wordt natuurlijk extra beschermd (door bv sluiten van gebieden) maar er wordt ook gekeken op welke manier dit nog verbeterd kan worden en of huidige middelen werken.
* Berichtgeving: op welke manier kunnen we datgene dat we doen zichtbaarder maken en uitlichten. Inzetten op verschillende middelen.

Dit alles moet aansluiten op de boodschap dat natuur en vaarrecreatie goed samen kan, mits mensen zich verantwoordelijk gedragen.

Monitoring

Het plan dat er lag hoeft niet aangepast geworden vanwege de extra financiering die hiervoor is geregeld door het monitoring consortium. Het kan dus zoals bedoeld worden uitgevoerd. Het monitoringplan AVW is opgenomen als pilot voor de basismonitoring vanuit de SWA. De Waddenacademie heeft het monitoringplan vanuit die bril geanalyseerd en positief bevonden. Tijdens de themabijeenkomst op 8 maart hebben alle ambtelijke vertegenwoordigers van de ondertekenaars van het AVW op het monitoringplan kunnen reageren. Deze bijeenkomst was positief en constructief. Waar voorheen de focus lag op verstoring wordt er nu meer gericht op beleving.

***ACTIE:*** *Voor het volgende overleg moet er gecontroleerd worden, i.v.m. veiligheid, hoeveel personen er mee kunnen op de boot. Daarnaast moet er spoedig duidelijkheid komen over programma (tijd, locatie etc. i.v.m. agenda’s).*

DOOR: Secretariaat

1. **Handhaving**

Roland Wijmenga (RWS) geeft vanuit handhaving het volgende aan:

* Er ligt een lijst van ruim 40 prioriteiten maar dit doet meer aan als algemene werktaken dan concrete taken die snel opgepakt kunnen worden.
* Op 5 februari 2016 heeft er een risicoanalyse sessie plaats gevonden, deze is succesvol verlopen. Voor andere wetgevingen (zoals water- en milieuwetten) is zelf een risico analyse uitgevoerd.
* Voor nu wordt gericht op het terugbrengen van de prioriteitenlijst naar 5 á 10 concrete taken.
* Ook is er geconstateerd dat de registratie van alles heel gebrekkig is. De prioriteitenlijst die er ligt, is mooi verwoord maar er moet meer focus liggen op datgene dat gedaan moet worden.
* Beschikbare capaciteiten worden minder. Er is een onderzoek in gang gezet in samenwerking met Staatsbosbeheer om te kijken wat deze teruggang betekent.

Opmerkingen uit de beheerraad:

De beheerraad geeft aan dat de focus nu teveel ligt op prioriteiten en risicoanalyses. Het is de bedoeling dat onderzoek leidt tot gegevens waar iets mee gegaan wordt (gezamenlijke handhavingsacties). Op dit moment is dat nog niet zo en verdient het zich niet terug. Roland geeft aan dat het de bedoeling is het kader voor 1 juli gereed te hebben en delen daarvan al toe te passen in 2016 in concrete pilots/handhavingsacties. Uiterlijk 1 juli komt Ronald teug in de Beheerraad met een duidelijk kader en een spoorboekje met pilots en concrete handhavingsacties (gezamenlijke acties) in de Beheerraad. Daarbij is ook aangegeven om de kleine successen nu al te melden en zichtbaar te maken.

***ACTIE:*** *Terugkoppeling concrete pilots/handhavingsacties. Duidelijk kader en een spoorboekje met pilots en concrete handhavingsacties (gezamenlijke acties) in de Beheerraad (via mail) voor 1 juli.*

DOOR: Roland Wijmenga

1. **Kustwachtmodel**
Sjaco Pas, werkzaam bij de Nederlandse Kustwacht vertelt over de werkzaamheden die zij als organisatie uitvoeren. Naast dienstverlening houden zij ook toezicht op de Noordzee. Het is een netwerkorganisatie waar 53 personen werkzaam zijn, waarvan 28 operationeel. Van iedere dienst is er altijd één persoon aanwezig in het kustwachtcentrum (liaison). De organisatie doet al veel op het gebied van monitoring.

Vanuit de beheerraad was interesse naar de manier waarop dit vorm zou kunnen krijgen in het Waddengebied. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het totaal beeld van de Wadden in plaats van alleen de handhaving. Beheer van de Waddenzee is meer dan alleen handhaven. Het model zoals gepresenteerd zou eventueel passend kunnen zijn voor de Wadden. Verder werd opgemerkt dat Handhavingsacties in de Waddenzee eventueel kunnen meeliften in het huidige model van de kustwacht (niet iedereen was hierover enthousiast).

1. **Vaststellen Verslag & Actielijst Beheerraad**
* Verzameling actiepunten ontbreekt (graag volgende keer 1 lijst met alle actie ook openstaande, waaronder SIBES.
1. **Mededelingen vanuit de organisaties**

**Mededelingen RWS:**

RWS bouwt zandonttrekking in de Waddenzee af in de komende jaren, middels een korte notitie is de beheerraad geïnformeerd.

**Mededelingen EZ :**

* Er zijn diverse Algemene Overleggen waar Waddenzaken aan de orde komen:
* AO Mijnbouw 2 maart jl. (EZ): waaronder gaswinning / mijnbouw onder en in de nabijheid van de Waddenzee;
* AO Natuur 23 maart a.s.(EZ): nog geen Waddenzaken geagendeerd
* AO Wadden 24 maart a.s. (IenM): met onder meer de evaluatie van de Structuurvisie en Holwerd-Ameland

Voortgang transitie mosselsector en voortgang transitie garnalen

De voorgenomen aanleg van proefpercelen voor mosselkweek (ca. 122 ha) ligt moeilijk bij de garnalensector. Onder leiding van Hans Alders is er een bestuurlijk overleg geweest met vertegenwoordigers van beide visserijen, de ngo’s en de natuurorganisaties. Er lijkt weinig beweging te zitten. Van belang is dat voortgang wordt geboekt op beide convenanten. Op 8 maart jl. heeft de stuurgroep Viswad hierover gesproken. Eind maart overlegt het bestuurlijk overleg mosselen.

LIFE IP

EZ bereidt samen met partners een LIFE IP aanvraag voor. Voor de Wadden zijn belangrijke bouwstenen PRW en de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van het Eems-Dollard. De komende weken zijn cruciaal om een succesvolle aanvraag in te dienen.

Werelderfgoed en Klokhuis

Het programma Klokhuis besteedt aandacht aan de Werelderfgoederen in Nederland. Afgelopen zaterdag is een zeer succesvolle aftrap geweest in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. De uitzending over de Wadden met bijdrage van NIOZ en de Waddenunit staat gepland voor 5 april a.s.

Zeehondenopvang

Op 8 maart jl. heeft de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het beleid opvang zeehonden. Kern is dat er discussie is over de wijze van opvang. De staatssecretaris zal een wetenschappelijke commissie naar het opvang beleid laten kijken en verleent tevens aan twee nieuwe stichtingen een ontheffing voor het mogen opvangen van zeehonden tot 1 juli 2017. Het betreft Terschelling en Termunten <http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z04845&did=2016D09964>

1. **Rondvraag & sluiting**
* *Gewerkt aan juridisch kader natuurontwikkeling in natuur2000. Dit onderwerp is uit het oog verloren. Waar is dat nu?*

ACTIE: Secretariaat; uitzetten update vraag over ruime-jas-gedachte.

* Discussies omtrent vaargeulen vraagt aandacht (Westgat, Holwerd-Ameland). Graag bespreken in eerst volgende beheerraad. Verzoek is of RWS een presentatie kan geven van beide dossier en de voortgang daarvan.

ACTIE: Secretariaat; Bovenstaande onderwerpen agenderen voor Beheerraad