Input voor het coalitieakkoord van het nieuwe college van GS

tevens gericht aan de fracties van de Provinciale Staten van Limburg

CONCEPT BRIEF NAMENS DE DRIE (?) NATIONALE PARKEN IN LIMBURG

Geachte opstellers van het nieuwe college-akkoord,

Geachte fractievoorzitters,

Wie sjoeën os Limburg is!

De Limburgse identiteit is doordrenkt met trots op de natuur en het landschap. Je hoeft het volkslied er maar één keer voor te zingen. En terecht. Onze provincie is van een grote schoonheid en heeft maar liefst drie nationale parken: De Groote Peel, Maasduinen en de Meinweg. Wij vragen uw aandacht voor de Nationale Parken in het nieuwe coalitieakkoord. De ontwikkeling van deze parken bevindt zich op een belangrijk kruispunt. De opstelling van de provincie is daarbij van cruciale betekenis. Als de provincie besluit om de parken te ondersteunen kunnen de parken, mede vanwege een nieuw beleidsprogramma Nationale Parken, vleugels krijgen en zich verder ontwikkelen tot dé parels van natuur en landschap waar Limburg zo trots op is. Nu al prachtig, maar straks zal er de mogelijkheid zijn om meer beleving toe te voegen, vanuit de samenleving bij te dragen aan robuustere natuur en een grotere opbrengst voor de regio. Als de provincie afziet van structurele ondersteuning van de Nationale Parken, komt er waarschijnlijk ook geen steun van het rijk en komt op termijn ook de titel Nationaal Park in gevaar. Door middel van deze brief vragen wij u in het nieuwe collegeprogramma structureel een bijdrage te leveren aan de Limburgse Nationale Parken.

De 21 Nationale Parken van Nederland vormen de topcollectie van de Nederlandse natuur en landschap, met internationale klasse. Samen met Drenthe zijn we de enige provincie waarin zoveel Nationale Parken liggen. Onze Nationale Parken kenmerken zich niet alleen door een top-natuur, ze hebben ook een bijzondere historie en ontstaansgeschiedenis die nog steeds zichtbaar is in de vorm van erfgoed en geomorfologie.

Toekomst Nationale Parken staat op het spel

Ongeveer tien jaar geleden besloot het Rijk om zijn bijdrage aan de Nationale Parken te stoppen en het trekkerschap voor de Nationale Parken bij de provincies te leggen. Sommige provincies maakten hiervoor structureel geld en menskracht vrij; in Limburg is dit in beperkte mate gebeurd met enkele incidentele bijdragen. De Limburgse Nationale Parken missen op dit moment financiële armslag om de parken op een hoger niveau te brengen. Na de nodige kamervragen en moties heeft het Rijk inmiddels weer een verantwoordelijkheid genomen voor de Nationale Parken. Dat heeft onder andere geleid tot een nieuwe kijk op de rol van Nationale Parken en tot het ter beschikking stellen van middelen aan elk park voor het opstellen van een transitieplan. De Limburgse Parken zijn hiermee aan de slag gegaan en werken aan hun plannen om in 2024 met nieuw elan, als Nationaal Park Nieuwe Stijl een doorstart te kunnen maken.

Met het IPO, met de Nationale Parken en met maatschappelijke partners[[1]](#footnote-1) werkt het Rijk aan een Beleidsprogramma Nationale Parken. De signalen zijn dat er ook weer een structurele Rijksfinanciering gaat komen vanaf 2024. Maar de verwachting is dat die financiering er alleen komt als de betreffende provincie en/of de regio ook financieel ondersteunen.

Ook heeft het rijk de Nationale Parken als belangrijke waarde opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie.

*“De Nationale Parken van de toekomst zijn de iconen voor synergie tussen landschap, natuur, landbouw en energie”. Nationale Omgevingsvisie*

*“Nationale Parken zijn gebieden van internationaal belang, de Rembrandts van de Nederlandse natuur. Gebieden waarmee bewoners en regionale ondernemers zich verbonden voelen en waar veel te beleven is voor de bezoeker. De parken hebben een eigen identiteit, ze vertellen een verhaal. Ze maken Nederland aantrekkelijk om in te leven en te werken en dragen bij aan de economische vitaliteit van ons land.”*

Meerwaarde

De Nationale Parken leveren een belangrijke toegevoegde waarde aan het natuur- en landschapsbeleid van de provincie. Daar waar het Limburgs Programma Landelijk Gebied (NPLG) de noodzakelijke transformatie van het platteland versnelt, zorgen de Nationale Parken vooral voor de verbinding van de Limburgers met het natuur en landschap.

Nationale Parken verbinden de mens met de natuur. Daar zit de meerwaarde. In de trots, de zorg en de verbinding. Er zijn positieve effecten op welzijn en gezondheid[[2]](#endnote-1), de omgeving van Nationale Parken biedt een kwalitatief hoogwaardig woon-en leefklimaat (wat zich ook vertaalt in een substantieel hogere vastgoedwaarde[[3]](#endnote-2)), en het label Nationaal Park is een internationaal keurmerk van topkwaliteit (top 100 van sterke merken wereldwijd). Het biedt daarmee ook economische kansen voor de gastvrijheidsindustrie en voor duurzame landbouw (denk aan streekproducten, nieuwe teelten en bijzondere overnachtingsmogelijkheden). De status biedt ook mogelijkheden om subsidies en sponsorgelden binnen te halen, een regiodeal te sluiten, de postcodeloterij of andere maatschappelijke fondsen te betrekken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat investeringen in Nationale Parken zich dubbel en dwars terugbetalen[[4]](#endnote-3). Tijdens de pandemie hebben we opnieuw ondervonden hoe populair en belangrijk landschap en natuur zijn voor het welzijn van de Limburgers.

Rol provincie Limburg

In het provinciale Programma Landschap dat onlangs is vastgesteld in GS wordt voorgesteld om de rol en de betrokkenheid van de provincie bij de Nationale Parken naar de toekomst toe verder te onderzoeken, te bespreken en aan te scherpen.

Het Rijk gaat naar alle verwachtingen als voorwaarde voor een financiële bijdrage stellen dat ook de regio en de provincie hun bijdrage zullen leveren. Vanuit de regio’s (gemeenten, grondeigenaren, waterschap, ondernemers en onderwijs) willen wij die bijdrage leveren, in geld en in menskracht. Maar met steun van de provincie kunnen de parken vele malen krachtiger opereren. Ook is er dan een grotere meerwaarde voor de provincie.

Veel andere provincies in Nederland dragen nu al structureel bij aan hun Nationale Parken, vaak met enkele honderdduizenden euro’s per jaar, vaak ook in de vorm van cofinanciering, waardoor het mogelijk is een organisatie op te zetten die zich bezig houdt met vaste taken zoals informatie en marketing, educatie, onderzoek, coördinatie beheer en een uitvoeringsprogramma om allerlei initiatieven en projecten op de kaart te zetten (nieuwe routes en paden, streekproducten, vrijwilligersprojecten, belevingscentrum, et cetera).

Wij hopen dat u daartoe bereid bent en willen vragen om dit onderwerp – als dat aan de orde is - mee te nemen in de aanstaande coalitieonderhandelingen. Zonder provinciale betrokkenheid staat de status “Nationaal Park” op het spel. Met uw bijdrage kunnen we de parken een nieuwe toekomst geven en het provinciaal belang – de verbinding van de Limburgers met het landschap en de natuur – op een grootse wijze dienen.

Nationale Parken staan symbool voor de kwaliteit van de Limburgse natuur en het Limburgse landschap. Wij zetten ons daar vol voor in en ik hoop dat we ook op uw steun mogen rekenen.

XXXXX
Namen van de drie voorzitters/bestuurders

Mede namens

Stuurgroep NP de Meinweg in transitie:

Limburg Marketing, IVN, HAS, Yuverta, gemeente Roerdalen, gemeente Roermond, gemeente Maasgouw,

**Achtergronden**

Nationale Parken Nieuwe Stijl

Een eerder kabinet heeft in de periode 2011 – 2013 de bijdrage van het Rijk aan de Nationale Parken stopgezet. De provincie Limburg heeft de rol van het Rijk destijds niet overgenomen, waardoor de Limburgse Nationale Parken sindsdien op veel kleinere voet verder moesten. Dit overigens in tegenstelling tot veel andere Nederlandse provincies die hun Nationale Parken structureel met inzet van personeel en financiële middelen (in de orde van grootte van honderdduizenden euro’s) zijn gaan ondersteunen. Gelukkig heeft de provincie Limburg ons wel incidenteel ondersteund.

Het Rijk wil de Nationale Parken sinds enkele jaren weer beter op de kaart zetten en heeft daarvoor een eenmalige steun verstrekt voor een transitieplan – overigens met cofinanciering van de provincie en de deelnemende gemeenten. De afspraak met het Rijk is dat er eind 2023 een gedragen plan moet liggen voor onze Nationale Parken. Een plan waarmee ieder Park weer jaren verder kan. Een plan met een duidelijke *ambitie*, met *gecommitteerde partners* en met een bijbehorende *structurele bekostiging* om die ambitie te kunnen waarmaken. Daar werken wij nu hard aan, zodat wij begin 2024 weer vooruit kunnen om te laten zien wat we waard zijn. Vanzelfsprekend zijn wij als lokale partners van plan om ons steentje bij te dragen, maar we hebben de betrokkenheid en steun van de provincie nodig om de parken echt op de kaart te kunnen zetten en hun toekomst zeker te stellen.

We willen als partners van de Nationale Parken werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de natuur, het landschap en de belevingsmogelijkheden van onze parken. De komende jaren willen en moeten we een kwaliteitsslag maken in bijvoorbeeld bezoekersfaciliteiten, marketing en educatie. We willen de landschappen rond de natuurkernen bij de parken betrekken, en daarmee de aantrekkelijkheid voor bezoekers vergroten en de kwetsbare natuur ontlasten. Dit biedt kansen voor ondernemers in bijvoorbeeld de agrarische en toeristische sector (verbreding, streekproducten, nieuwe teelten, bijzondere overnachtingsmogelijkheden). Of een studieproject met de HAS hogeschool en Yuverta om een project op te tuigen waarbij bezoekers metingen en observaties doen. In de Maasduinen leggen wij nu al de koppeling met gezondheid in de vorm van de succesvolle Bio Walks.

Géén extra beperkingen voor boeren en landeigenaren

Het label “Nationaal Park” heeft geen planologische status. De bescherming van natuurgebieden wordt geregeld via andere instrumenten. De meerwaarde van de status Nationaal Park ligt met name in de mogelijkheid om mensen te verbinden met natuur, om het positieve verhaal over natuur- en landschap te vertellen. In de drie Limburgse parken worden bijzondere initiatieven en samenwerkingen gesmeed. Bijvoorbeeld bedrijven op een bedrijventerrein die samen met de particuliere grondeigenaar en het IVN op een vrije zaterdag een stukje natuur o In het Collegeprogramma 2019 – 2023 (2019) stelde het college van Gedeputeerde Staten (GS): 'Landschap en natuur hebben niet alleen ecologische, maar ook recreatieve en maatschappelijke waarde. We streven naar vermaatschappelijking van natuur en landschap. Dit betekent dat wij burgers en (toeristische) bedrijven uitdagen om bij te dragen aan het beheer van ons landschap en initiatieven op dit gebied zullen ondersteunen.'

Het Limburgse Programma Landschap en de Nationale Parken

Een groene leefomgeving draagt bij aan de Limburgse identiteit, biodiversiteit, gezondheid, leefbaarheid, (circulaire) economie en daarmee aan de brede welvaart in Limburg. In 2021 hebben Provinciale Staten een amendement aangenomen aan GS om een Programma Landschap op te stellen. Dit programma is onlangs in GS vastgesteld, na sondering van de Statencommissie. Het programma kent belangrijke waarde toe aan de Nationale Parken en ziet vele kansen en vormt het mogelijke kader voor de provinciale betrokkenheid bij de Nationale Parken. De toekenning van middelen aan dit programma is voorbehouden aan de in 2023 gekozen Provinciale Staten.

Nationaal Park Maasduinen in Transitie

PM. Tekst vanuit Maasduinen

Nationaal Park De Meinweg in Transitie

De partners van het NP de Meinweg in transitie hebben zich tot doel gesteld om een gebied dat vier tot vijf keer zo groot is als het huidige Nationaal Park te betrekken: Grofweg van Swalm tot en met Vlootbeek, oostelijk van de Maas, inclusief het tussenliggende, verbindende veelzijdig agrarische landschap. Daarmee wordt het nieuwe Nationaal Park van een klein en kostbaar stukje Natura 2000 tot een integraal landschaps- en natuurpark met meer aandacht voor agrariërs, erfgoed en landschap. De partners zijn op zoek naar een nieuwe naam die de nieuwe lading dekt. Ze hebben vijf ambities: versterking van het landschap en de natuur, een Nationaal Park met naam en status, meer belevingsmogelijkheden, versterking van het profijt voor de regio en versterking van het onderzoek en de educatie. De partners hebben niet als doel om agrarisch landschap om te vormen tot natuur en willen nadrukkelijk niet op de stoel van het Limburgs Programma Landelijk gebied gaan zitten.

Nationaal Park de Peelvenen in Transitie

P.M. Tekst vanuit de Peelvenen

1. ##  Partners zijn: NBTC Holland Marketing, MKB Nederland, IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer, ANWB, Mini-

## sterie van LNV, LandschappenNL, Gastvrij Nederland, Ondernemersorganisatie VNO-NCW, Natuurmonumenten, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Rijksadviseur voor Landschap en Water (RCA).

 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hier is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Natuur heeft onder andere een positief effect op herstel van stress, het zet aan tot sociaal contact, het draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen, het stimuleert persoonlijke ontwikkeling en zingeving en het zet aan tot meer bewegen. Zie o.a. Jolanda Maas, Vrije Universiteit Amsterdam, Sjerp de Vries, Wageningen Universiteit, World Health Organisation, Agnes van den Berg, Universiteit Groningen. [↑](#endnote-ref-1)
3. Proefschrift van Michiel Daams, Rijksuniversiteit Groningen - Rethinking the economic valuation of natural land, 2016.

“Aantrekkelijke natuur stuwt de prijzen van woningen op over een afstand tot wel zeven kilometer. Woon je dichtbij aantrekkelijke natuur dan is het effect het sterkst: 16% van de woningprijs, waarbij uitzicht over het natuurgebied niet noodzakelijk is. …. Natuur heeft daardoor op de woningmarkt veel meer waarde dan eerder gedacht.” [↑](#endnote-ref-2)
4. Voor de Amerikaanse National Parks is berekend dat een investering van 1 dollar, 10 dollar oplevert voor de economie. Bron: toespraak Barack Obama ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het bestaan van Nationale parken in de Verenigde Staten, 17 juni 2016. [↑](#endnote-ref-3)