**Nota gedoog- en ontvangstplicht**

**Datum** : maandag 28 november 2011

**Versie** : 1.1

**Registratienummer**: 2011028687

Inhoudsopgave

[1 Inleiding 3](#_Toc312072357)

[2 Gedoog- en ontvangstplicht 4](#_Toc312072358)

[2.1 Wettelijk kader 4](#_Toc312072359)

[2.2 Maaien 4](#_Toc312072360)

[2.2.1 Maaimethode 4](#_Toc312072361)

[2.2.2 Ontvangst maaisel 4](#_Toc312072362)

[2.2.3 Uitgangspunten: 5](#_Toc312072363)

[2.2.4 Onderhoudswijze natuurvriendelijke oevers 6](#_Toc312072364)

[2.3 Baggeren 6](#_Toc312072365)

[2.3.1 Uitgangspunten: 6](#_Toc312072366)

[2.3.2 Overige wet- en regelgeving baggeren 7](#_Toc312072367)

[2.3.3 Vergoedingsregeling 7](#_Toc312072368)

[3 Bijzondere perceelsexploitaties 9](#_Toc312072369)

[3.1.1 Ontvangst- en gedoogplicht en natuur- en landschapsbeheer 9](#_Toc312072370)

[3.1.2 Emissieschermen 10](#_Toc312072371)

[3.1.3 Fysieke belemmeringen 10](#_Toc312072372)

[3.1.4 Wensen perceelsgebruikers 10](#_Toc312072373)

[4 Fysieke verontreinigingen 11](#_Toc312072374)

[4.1.1 Zwerfvuil 11](#_Toc312072375)

[4.1.2 Jacobskruiskruid en overige ongewenste planten 11](#_Toc312072376)

# Inleiding

Bij de fusie tot waterschap Scheldestromen is besloten om het maaien en baggeren van de waterlopen in het hele beheergebied op een uniforme wijze uit te voeren. De nieuwe werkwijze voor waterschap Scheldestromen wordt gefaseerd ingevoerd. In deze nota wordt beschreven op welke wijze waterschap Scheldestromen de gedoog- en ontvangstplicht bij uitvoering van het onderhoud aan het watersysteem toepast.

# Gedoog- en ontvangstplicht

## Wettelijk kader

Om onderhoud aan waterstaatswerken uit te voeren is het noodzakelijk om de aanliggende gronden te betreden of te berijden en vanaf die gronden onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. In de Waterwet zijn daarom gedoogplichten en bijzondere bevoegdheden opgenomen. De gedoogplicht welke betrekking heeft op het reguliere onderhouds- en herstelwerk aan waterstaatswerken is vastgelegd in artikel 5.23, lid 1, van de Waterwet. In verband met het onderhoud en herstel aan waterstaatswerken is in art. 5.23, lid 2, bepaald dat alle rechthebbenden ten aanzien van gronden, gelegen aan of in oppervlaktewaterlichamen gehouden zijn om op hun gronden de bij het onderhoud vrijkomende specie en maaisel moeten ontvangen. De ontvangst- en gedoogplicht uit de Waterwet dient breed te worden geïnterpreteerd. Derhalve worden onder de gedoog- en ontvangstplicht ook de spreid- en opruimplicht begrepen. Dit spreiden en opruimen is van belang om te voorkomen dat maaisel terug de sloot in waait en spreiding van bagger is noodzakelijk omdat de bagger geen hindernis mag vormen om de strook langs de waterloop met onderhoudsmaterieel te berijden.

De gedoog- en ontvangstplicht geldt in principe zonder beperkingen. Dit betekent dat -indien nodig- elk jaar op hetzelfde perceel gereden mag worden en daar ook elk jaar het slootmaaisel en/of bagger mag worden neergelegd.

## Maaien

### Maaimethode

De gehanteerde maaimethode houdt het volgende in:

* Oppervlaktewateren met een bodembreedte groter dan 0,70 meter worden gemaaid met behulp van een maaikorf. De maaikorf bestaat uit een korf met hydraulisch aangedreven messenbalken die over elkaar schuiven. Door de knippende beweging van de messenbalken worden de water- en oeverplanten in één werkgang afgeknipt en uit de waterloop genomen. Het maaisel wordt daarna met een hakselaar verkleind.
* Oppervlaktewateren met een bodembreedte kleiner dan 0,70 meter worden gemaaid met behulp van een klepelmaaier welke is voorzien van een transportbandje. De klepelmaaier bestaat uit een horizontale, dwars op de rijrichting geplaatste as, waaraan over de gehele lengte stalen klepels zijn bevestigd. Door de draaiende as wordt met de klepels de plantengroei grof afgeslagen en verkleind. Aan de zijde waar het maaisel de klepelmaaier verlaat wordt het met een hydraulisch aangegeven transportbandje op het aangrenzende perceel neergelegd.

### Ontvangst maaisel

Het neerleggen van het maaisel gebeurt op de volgende wijze:

* Bij korfmaaien wordt het maaisel in beginsel het ene jaar volledig aan de ene zijde en het andere jaar volledig aan de andere zijde (om en om) van het oppervlaktewater neergelegd. Het maaisel wordt daarna met een hakselaar verkleind. Echter, waterlopen die een bovenbreedte hebben van 8 meter of meer zijn te breed om vanaf één zijde te worden onderhouden. Daardoor is het neerleggen van maaisel aan één zijde niet mogelijk. In dat geval ontvangt men ieder jaar de helft of een evenredig gedeelte van het maaisel. Bij weg- en dijksloten wordt het korfmaaisel in beginsel altijd aan de landzijde neergelegd.
* Bij de klepelmaaimethode is het niet mogelijk om het maaisel aan één zijde neer te leggen. In dit geval ontvangt men ieder jaar de helft. Het maaisel komt bij deze maaimethode immers gehakseld op de wederzijds naast de waterloop liggende gronden te liggen.

### Uitgangspunten:

* Bij het toepassen van de regel dat men om het andere jaar alle maaisel ontvangt is het noodzakelijk dat duidelijk is welke zijde op een gegeven jaar aan de beurt is. Daarom zijn er door het waterschap maaikaarten gemaakt waarop indicatief de werkstrook en ontvangstzijde per even en oneven jaar is aangegeven. De ligging van de werkstrook en de zijde van ontvangstplicht wisselen per even en oneven jaar.
* Indien bij het onderhoud door het waterschap (grof) zwerfvuil of ander illegaal gestort afval uit oppervlaktewaterlichamen wordt gehaald, wordt dit door het waterschap afgevoerd. Indien de eigenaar van het afval achterhaald kan worden, wordt deze aansprakelijk gesteld voor de gemaakte kosten.

Voor de maai- en baggerfrequentie van primaire, secundaire en tertiaire waterlopen gelden de uitgangspunten uit de “Nota onderhoud watersysteem waterschap Scheldestromen”.

Waterschap Scheldestromen streeft er bij de toepassing van de gedoog- en ontvangstplicht naar om een eventueel nadeel zo evenredig mogelijk te verdelen over de ontvangstplichtigen. Bij waterlopen die met behulp van een klepelmaaier worden gemaaid, wordt het maaisel elk jaar evenredig verdeeld. De begroeiing in de waterloop wordt immers per taludzijde gemaaid en met behulp van het transportbandje aan de zijde van het gemaaide talud op de naast de waterloop liggende gronden neergelegd. Het streven om eventuele nadelen zo evenredig mogelijk te verdelen kan echter niet onverkort in elke situatie worden toegepast. Immers, wanneer strikt het om en om principe zou worden gehanteerd kan er bij bijvoorbeeld late gewassen op het land, zoals bieten en cichorei, pas zeer laat in het jaar gemaaid worden. Vorderingen in de oogst van de gewassen bepalen daarom jaarlijks waar er wordt gereden en -in geval van korfmaaien- waar het maaisel wordt gedeponeerd. Voor de voortgang van het maai- en baggerwerk is het waterschap sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Een aaneengesloten periode met gunstige weersomstandigheden stimuleert de voorgang van de oogstwerkzaamheden en daarmee ook de voortgang van het maaien en baggeren van de waterlopen. Bepaalde situaties kunnen dus nopen tot het elk jaar berijden van, alsmede het elk jaar neerleggen van maaisel op hetzelfde perceel. Gerealiseerd moet worden dat er wordt gemaaid en gebaggerd met het doel om vóór aanvang van de natte winterperiode een zo’n optimaal mogelijk functionerend watersysteem te hebben. Vanwege het brede maatschappelijke belang dat met een goed functionerend watersysteem is gemoeid, is het noodzakelijk dat de maai- en baggerwerkzaamheden op tijd zijn voltooid tegen zo laag mogelijke kosten. Dit rechtvaardigt afwijking van strikte toepassing van het om en om principe. De opzichters van de afdeling Beheer en Onderhoud Waterbeheer bepalen in welke gevallen er van het om en om principe wordt afgeweken. Dit geldt idem dito voor het baggeren. Het elk jaar toepassen van de gedoog- en ontvangstplicht op hetzelfde perceel is ingevolge de Waterwet legitiem.

Om op een efficiënte wijze de maai- of baggerwerken te kunnen uitvoeren zonder dat er schade aan beplantingen alsmede aan de machines zelf ontstaat worden perceelsgebruikers in publicaties verzocht om overhangende begroeiing te verwijderen en windschermen terug te snoeien. In de Keur van het waterschap is voorts bepaald dat in afrasteringen ontsluitbare hekken dienen te zijn aangebracht waardoor toegang tot de onderhoudsstroken langs de leggerwateren dient te worden verschaft.

### Onderhoudswijze natuurvriendelijke oevers

In Zeeland zijn vanaf de jaren ‘90 tot heden ca. 250 km natuurvriendelijke oevers aangelegd. De meeste van deze oevers maken onderdeel uit van een verbindingszone tussen natuur- en natuurontwikkelingsgebieden of vormen een uitbreiding hierop. Sinds een aantal jaren wordt een deel van deze oevers onderhouden volgens een gedifferentieerd beheer- en onderhoudsprogramma waarbij het waterschap rekening houdt met de doelstelling en de inrichting van de oever en waarbij de randvoorwaarde is dat het handhaven van een optimale aan- en afvoer van het watersysteem niet negatief wordt beïnvloed. De ontvangstplicht voor aanpalende is ook van toepassing voor de uitkomende stoffen ten gevolge van het maaien van de natuurvriendelijke oevers. Hierop is een uitzondering voor de oevers die onderhouden worden in het kader van het gedifferentieerd beheers- en onderhoudsprogramma. Omdat sprake is van bijzonder grote hoeveelheden uitkomende stoffen (hout en maaisel) worden deze door het waterschap opgeladen en afgevoerd. Deze oevers zijn opgenomen in het Onderhoudsplan Natuurvriendelijke Oevers.

## Baggeren

Zowel primaire-, secundaire- en tertiaire leggerwateren worden meegenomen in de 8-jarige baggercyclus. Alle op de legger aangegeven waterlopen worden onderhouden door het waterschap. De overige oppervlaktewaterlichamen worden niet automatisch in de 8-jarige cyclus meegenomen. Er wordt gebaggerd nadat de oogst van het land is verwijderd. Er worden geen onderhoudsstroken vooraf vrijgehouden ten behoeve van de baggerwerkzaamheden in de baggergebieden. In de aanschrijvingsbrieven wordt de eigenaren wel gevraagd om bij late gewassen medewerking te verlenen een strook langs de waterlopen met voorrang te oogsten. Bij baggeren op projectbasis is het wel mogelijk dat vooraf onderhoudsstroken worden vrijgehouden. De baggerspecie wordt, als het verspreidbare baggerspecie betreft op minimaal 0,50 meter vanuit de insteek op de kant gezet. De ontvangstplicht voor baggerspecie is evenals voor slootmaaisel geregeld in de Waterwet. Ook voor het baggeren zijn kaarten opgesteld waarop indicatief is aangegeven in welk jaar aan welke zijde de baggerspecie zal worden gedeponeerd.

### Uitgangspunten:

* Bij het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen waar gezien de bovenbreedte éénzijdig onderhoud mogelijk is wordt de vrijkomende specie (om de 8 jaar) in beginsel om en om (ene keer volledig aan de ene zijde en andere keer volledig aan de andere zijde) op de aanliggende gronden neergelegd.
* Voor baggerspecie geldt bij waterlopen waar gezien de bovenbreedte éénzijdig onderhoud mogelijk is eveneens het voornoemde om en om principe.
* Bij weg- en dijksloten wordt de baggerspecie in principe altijd aan de landzijde neergelegd.
* Voor baggerspecie geldt een om en om principe (ene keer volledig aan de ene zijde en andere keer volledig aan de andere zijde) waar dit niet gehinderd wordt door fysieke belemmeringen of de breedte van de waterloop.
* Indien de baggerspecie volgens het Besluit bodemkwaliteit of andere daaromtrent vigerende wet- en regelgeving vanwege de kwaliteit van de baggerspecie niet op het aangrenzende perceel mag worden toegepast, voert het waterschap de bagger op haar kosten af. De ontvangstplicht is geregeld in de Waterwet en blijft te allen tijde van kracht. In een volgende baggercyclus wordt weer opnieuw bekeken/getoetst of de baggerspecie op de kant verspreid mag worden. Indien de situatie het op de kant zetten van de baggerspecie weer toelaat, wordt weer gebruik gemaakt van de ontvangstplicht. Er is geen mogelijkheid voor het verlenen van een vergunning of ontheffing van de ontvangstplicht.
* De baggerspecie afkomstig uit oppervlaktewaterlichamen gelegen benedenstrooms van riooloverstorten wordt, indien de kwaliteitsklasse van de baggerspecie volgens het Besluit bodemkwaliteit of andere daaromtrent vigerende wet- of regelgeving niet op de aanliggende gronden mag worden neergelegd, in het algemeen binnen een straal van 100 meter vanaf het uitstroompunt van de overstort afgevoerd door de in BOB-overeenkomst vastgelegde verantwoordelijkheden. Om elk risico voor de gezondheid van weidevee uit de weg te gaan heeft de Unie van Waterschappen de waterschappen geadviseerd de ontvangstplicht niet te hanteren voor bagger afkomstig van een waterloop tot 500 meter benedenstrooms van een overstort dan wel, bij vrijwel stilstaande waterlopen, voor bagger afkomstig van 250 meter aan beide zijden van de overstort (zgn. veterinair verdachte locaties). Het waterschap volgt dit advies.

### Overige wet- en regelgeving baggeren

Naast de gedoog- en ontvangstplicht welke in de Waterwet is vastgelegd dient het waterschap inzake de kwaliteit van baggerspecie specifieke wet- en regelgeving na te leven die inzake de bodembescherming is opgesteld. In het Besluit bodemkwaliteit (BBK) is het bodembeleid voor Nederland geregeld. Het besluit stelt o.a. regels voor grond- en baggerspecie in oppervlaktewater en regels voor grond en baggerspecie op de landbodem. Bevoegd gezag voor het oppervlaktewater zijn de waterschappen en Rijkswaterstaat (buitenwater). De afdeling Beleid Waterbeheer van het waterschap laat de verdachte locaties in de baggergebieden bemonsteren in verband met het opstellen van begrotingen 2 jaar voorafgaand aan de feitelijke baggerwerkzaamheden. De verontreinigde locaties worden door een tweede bemonsteringsronde begrensd. Afdeling Beleid waterbeheer toetst de analyses aan het huidig vigerende beleid. De resultaten worden op kaart en in overzichten gepresenteerd aan de afdeling Beheer en Onderhoud Waterbeheer. In grote lijnen komt het er op neer dat op onverdachte locaties en locaties waarbij de toetsingen uitwijzen dat het om verspreidbare baggerspecie gaat, de baggerspecie op het aanliggende perceel neergelegd wordt. Daarbij worden de onder 2.1 genoemde uitgangspunten gehanteerd. Volgens het BBK en de daarbij behorende Regeling Bodemkwaliteit mag dit ook op een ander perceel langs diezelfde waterloop. Als dit fysiek niet mogelijk is dan wordt gekeken of de baggerspecie ergens in de buurt kan worden toegepast. Niet verspreidbare baggerspecie wordt door het waterschap afgevoerd en eventueel hergebruikt in een grootschalige bodemtoepassing(GBT). De locaties waarbij uit toetsing is gebleken dat het om verspreidbare baggerspecie gaat worden door het waterschap aangegeven op een “Waterbodemkwaliteitskaart”.

Indien de kwaliteit van de bagger door een perceelseigenaar of -gebruiker wordt betwijfeld kan de baggerspecie -op verzoek- opnieuw aan een analyse worden onderworpen. De verzoeker dient de kosten hiervan te betalen indien de maximaal toegestane waarden uit de “Regeling bodemkwaliteit” voor baggerspecie niet worden overschreden (verspreidbaar). Indien de baggerspecie de maximaal toegestane waarden overschrijdt (niet verspreidbaar), worden de kosten door het waterschap betaald.

### Vergoedingsregeling

Het kan voorkomen dat het voor het groot onderhoud incidenteel nodig is een perceel te berijden waar nog een gewas aanwezig is. Ook wordt de baggerspecie verspreid op weiland en op andere meerjarige gewassen. Tevens kan door verspreiding van baggerspecie het navolgende jaar gewassenschade ontstaan. In al deze gevallen wordt door het waterschap een gewassenschadevergoeding uitgekeerd aan de aanpalende. Thans wordt voor deze vergoeding aangesloten bij de tarieven -voor zover van toepassing- die door van de Gasunie en LTO Nederland jaarlijks worden vastgesteld. De omvang van de schade wordt vastgesteld door de opzichters waterbeheer in overleg met de aanpalenden. Als over het uit te keren schadebedrag geen overeenstemming wordt bereikt dan wordt het schadebedrag bepaald door een onafhankelijk taxateur. Deze schadeafwikkeling moet officieel in de vorm van een beschikking (bezwaar en beroep), tenzij vooraf is overeengekomen dat de taxatie van de onafhankelijke taxateur bindend is voor beide partijen.

Voor baggerspecieberging en –verwerking bestaat een vaste vergoedingsregeling. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten (de m3’s zijn gemeten in het natte profiel):

* Als er minder dan 1 m³ baggerspecie per strekkende meter waterloop vrijkomt, zorgen de aanpalenden zelf voor spreiden van de baggerspecie;
* Als er meer dan 1 m³ baggerspecie per strekkende meter waterloop vrijkomt, maar minder dan 2,5 m³, wordt de specie zoveel als mogelijk tijdens de werkzaamheden gespreid;
* Als er meer dan 2,5 m³ natte baggerspecie per strekkende meter waterloop vrijkomt een vergoeding uit te keren van € 0,70 per natte m³ baggerspecie. Deze vergoeding wordt gegeven voor het bergen en verwerken van de uitkomende baggerspecie.

Omdat de bagger bij een volgende maai- of baggerbeurt geen hindernis mag vormen om de onderhoudsstrook langs de waterloop met onderhoudsmaterieel te berijden dient de bagger door de perceelsgebruiker te worden opgeruimd of verspreid. De spreid- en opruimplicht valt onder de gedoog- en ontvangstplicht uit de Waterwet (zie § 2.1). Op schadevergoedingen zijn de bepalingen uit hoofdstuk 7, paragraaf 3, van de Waterwet van toepassing.

# Bijzondere perceelsexploitaties

In de Keur is bepaald dat het zonder vergunning van het waterschap verboden is gebruik te maken van onderhoudsstroken behorende bij een leggerwater door daarop, daarboven, daarover of daaronder meerjarige gewassen, met uitzondering van luzerne en graszaad, te zaaien, te planten of te hebben. Doel hiervan is om de onderhoudsstrook zoveel mogelijk obstakelvrij te houden zodat daarop met machines kan worden gereden en daar ook de uit het watersysteem verwijderde stoffen kunnen worden neergelegd. In de praktijk komen naast normaal landbouwgebruik diverse vormen van bijzondere perceelexploitatie voor. Ook terreinbeherende instanties en gemeenten zijn ontvangstplichtig. Hieronder beschrijven we hoe we de gedoog- en ontvangstplicht bij bepaalde bijzondere perceelsexploitaties toepassen.

### Ontvangst- en gedoogplicht en natuur- en landschapsbeheer

De Provincie Zeeland voert subsidieregelingen uit in het kader verschillende beheers- en landschapspakketten. Deze regelingen of delen daarvan werden in het verleden ook wel uitgevoerd door het toenmalige Ministerie van LNV. De provinciale regelingen sluiten aan op landelijke en Europese regelgeving. Voor alle groepen (natuur)beheerders is de gedoog- en ontvangstplicht onverminderd van toepassing.

Het kan voorkomen dat de ontvangst- en gedoogplicht strijdig is met het gewenste beheer of de beheerseisen. Voorbeelden hiervan zijn beheerspakketten, Botanische weiderand of Botanische hooilandrand en akker- floraranden. In het subsidiestelsel is onder andere als beheerseis opgenomen dat in deze beheerseenheid geen bagger mag worden opgebracht. Ook kan de ontvangstplicht van maaisel strijdig zijn met het gevoerde verschralingbeheer.

Het waterschap hanteert de volgende uitgangspunten omtrent de ontvangst- en gedoogplichtplicht en het stelsel natuur- en landschapsbeheer:

* De ontvangst- en gedoogplicht is van toepassing conform de Waterwet (Gedoogplichten en bijzondere bevoegdheden, artikel 5.23).
* De (akker)randen (indien meerdere achtereenvolgende jaren aanwezig) worden door het waterschap beschouwd als meerjarige gewassen. In de Keur is geregeld dat het verboden is zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van onderhoudsstroken behorende bij een leggerwater door daarop, daarboven, daarover of daaronder meerjarige gewassen, met uitzondering van luzerne en graszaad, te zaaien, te planten of te hebben.
* Het waterschap maait zoveel mogelijk vanaf de weg, waarbij het maaisel wordt overgezet of gedeponeerd op een strook van 0,50 m1 vanuit de insteek.
* Het waterschap zal zoveel mogelijk maaien bij droge omstandigheden.
* Bij primaire waterlopen wordt het maaisel en de baggerspecie, indien mogelijk, over de akkerrand heen gelegd.
* Bij een brede akkerrand wordt maaisel en baggerspecie -bij voorkeur- in een smalle strook langs de waterloop gelegd op 0,50 m1 vanuit de insteek, of parallel aan de waterloop zover de machine kan reiken, afhankelijk van (maai)methode.
* Bij een smalle akkerrand wordt maaisel en baggerspecie -bij voorkeur- over de rand gezet, afhankelijk van (maai)methode.
* Bij een brede akkerrand kan men gebruik maken van de mogelijkheid om in overleg met het waterschap of betreffende loonwerker een passende oplossing te bespreken, zoals het rechtstreeks opladen van de uitkomende stoffen. Hierbij zijn de meerkosten voor rekening van ontvangstplichtige. Het initiatief dient te komen van de ontvangstplichtige.
* Indien het waterschap voor het jaarlijks onderhoud toch door de akkerranden moet rijden geeft dit in beginsel geen recht op schadevergoeding.
* Aanpalenden die baggerspecie wel kunnen maar niet willen ontvangen kunnen de baggerspecie op hun kosten laten afvoeren en verwerken. Ook kan men een alternatieve locatie zoeken waar de baggerspecie op kosten van verzoeker naar toe zal worden gebracht en verwerkt.

### Emissieschermen

Op grond van het landelijke “Lozingenbesluit open teelt en veehouderij” hoeft er op percelen waarop fruit wordt geteeld en gelegen zijn langs waterlopen, geen teeltvrije zone te worden aangehouden indien er een emissiescherm wordt geplaatst. Daardoor gaat er minder teeltareaal verloren. Op grond van de Keur van het waterschap is het echter verboden om zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van onderhoudsstroken behorende bij een leggerwater door daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden. Door het waterschap kan vergunning worden verleend. Specifiek voor de fruitteelt is er binnen het vergunningenbeleid de mogelijkheid om aan twee zijden van een waterloop emissieschermen te planten. Deze waterlopen worden –indien nodig- gemaaid met een speciaal voor deze waterlopen, in samenwerking met de ZLTO, ontwikkelde machine waarmee over een emissiescherm gemaaid kan worden.

Het waterschap is als waterkwantiteitsbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud aan waterlopen, waardoor ervoor gekozen is om het onderhoud van de waterlopen waarlangs een emissiescherm is aangebracht ook zelf uit te voeren. Het waterschap verrekend vervolgens de meerkosten met de vergunninghouder. Aanvragen om een vergunning voor het plaatsen van emissieschermen worden getoetst aan het door het dagelijks bestuur vastgestelde vergunningenbeleid. Aan deze emissieschermen worden wel nadere eisen gesteld zoals bijvoorbeeld een maximale hoogte van 2,5 meter en een snoei- en kopplicht vóór 1 november. Voor baggerwerkzaamheden over emissieschermen is bij vergunning geregeld dat bij waterlopen de emissieschermen ten behoeve van het baggerwerk afgezet dienen te worden tot een hoogte van 1 meter. Voor smallere waterlopen zal ook het baggeronderhoud eenzijdig (<6m) of tweezijdig (<12m) over het emissiescherm plaats moeten vinden.

### Fysieke belemmeringen

In bepaalde situaties is het niet mogelijk om maaisel of bagger neer te leggen. Denk bijvoorbeeld aan bouwwerken die zich van oudsher (gedoogsituaties) op de insteek van een oppervlaktewaterlichaam bevinden. Hier kan er niet anders dan op het tegenoverliggende perceel te rijden en daar ook de uit het watersysteem verwijderde stoffen neer te leggen.

### Wensen perceelsgebruikers

Sommige perceelseigenaren of -gebruikers wensen geen maaisel of bagger op hun perceel te ontvangen. Voorbeelden zijn percelen met een woonbestemming, volks-, siertuinen, sportvelden. In deze gevallen bestaat bij korfmaaien de mogelijkheid voor de ontvangstplichtige de uitkomende stoffen zelf op zijn kosten op te (laten) laden en af te (laten) voeren. De ontvangstplichtige dient te zorgen voor een voldoende grote wagen om het maaisel op te kunnen laden of huurt deze voor eigen rekening in. Daarnaast kan het waterschap de uit de waterloop komende stoffen opladen en afvoeren. Wanneer een perceelseigenaar of -gebruiker het waterschap voorafgaand aan de werkzaamheden aan het waterschap verzoekt tot afvoer van de stoffen wordt voor bagger een prijs doorberekend van € 35,00 per m3 (wordt jaarlijks geïndexeerd) en voor slootmaaisel dat met de maaikorf wordt gemaaid wordt er doorberekendop basis van de werkelijk gemaakte kosten. Daarnaast bestaat bij kavelsloten tot een bovenbreedte van 8 meter de mogelijkheid voor een perceelsgebruiker om door middel van een “Verklaring van geen bezwaar” van de tegenoverliggende perceelsgebruiker om het onderhoud en/of de ontvangst van uitkomende materialen altijd aan één zijde van de waterloop uit te voeren.

In de oppervlaktewaterlichamen zijn vaak lozingspijpen e.d. aangebracht. Om schade aan deze voorzieningen te voorkomen wordt in de jaarlijkse publicatie verzocht om drainages of andere lozingsbuizen goed in het talud weg te werken en eventuele (tijdelijke) werken te verwijderen zodat de machines daar bij de uitvoering geen hinder van ondervinden.

# Fysieke verontreinigingen

### Zwerfvuil

Bij het maaien van de waterlopen komt niet alleen maaisel vrij. In het maaisel zit vaak zwerfvuil. Vooral langs schoolfietsroutes kan er een behoorlijke hoeveelheid zwerfvuil in het maaisel zitten. Voor agrariërs kan het ontvangen van maaisel met onevenredig veel zwerfvuil problemen geven in verband met bijvoorbeeld certificering. Bij waterlopen die met de maaikorf worden gemaaid kunnen mogelijke risico’s als gevolg van de ontvangstplicht door de agrariër worden uitgesloten door de het rechtstreeks laten opladen van het maaisel met zwerfvuil. Dit geldt ook voor de hierna te noemen categorieën stoffen of vegetaties. In de baggerspecie zitten ook vaak bodemvreemde materialen zoals stenen en zwerfvuil. Omdat de aanpalende niet verantwoordelijk wordt geacht voor het zwerfvuil kan er incidenteel voor worden gekozen om op bekende zwerfvuillocaties het zwerfvuil, zoals flesjes en blikjes, te verwijderen. Dit door middel van handpicking door het waterschap. Het is echter ondoenlijk en te kostbaar om al het zwerfvuil uit het maaisel of bagger te verwijderen. Zwerfvuil is een maatschappelijk probleem waarvoor het waterschap niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

Mogelijke risico’s als gevolg van de ontvangstplicht bij het baggeren kunnen worden uitgesloten door het rechtstreeks opladen van baggerspecie door de agrariër of de terreinbeheerder. Eventuele meerkosten die hieraan zijn verbonden zijn voor rekening van de verzoeker.

### Jacobskruiskruid en overige ongewenste planten

In taluds van waterlopen wordt in toenemende mate Jakobskruiskruid waargenomen. Jacobskruiskruid is een plant die zich snel vermenigvuldigt en gevaarlijk is voor vee. De levende plant wordt in het weiland gemeden door vee. In gedroogde toestand echter veroorzaakt deze plant problemen wanneer dit door dieren wordt opgegeten. Het waterschap onderkent de problemen waar de veeteelt mee wordt geconfronteerd. Langs weilanden waar het kruid voorkomt en waar vee graast en kuilvoer of hooi wordt gewonnen gaat het waterschap terughoudend om met het verspreiden van het slootmaaisel. Dit kan bijvoorbeeld door vroeg (voor de bloei te maaien en het maaisel plaatselijk (alleen waar Jakobskruiskruid staat) in het talud te laten liggen (transportbandje opklappen). Het waterschap past dit vroegtijdig maaien toe nadat er een melding is ingekomen. Deze werkwijze is bij graszaadteelt en kwetsbare gewassen eveneens gebruikelijk. Indien op de waterloop het korfmaaien van toepassing is wordt er niet vroegtijdig gemaaid. Hier kan het maaisel overeenkomstig de reguliere maaiplanning op kosten van de verzoeker worden opgeladen (zie § 3.1.4.). Evenals bij distelbestrijding past het waterschap tegen Jakobskruiskruid en overige ongewenste planten geen chemische onkruidbestrijding toe. De grondgebruiker heeft (de veehouder) ook een eigen verantwoordelijkheid. Van de ontvangstplichtige mag verwacht worden dat deze eventuele risico’s van tevoren goed kan inschatten. Als een ontvangstplichtige constateert dat op zijn weiland of in de sloten daaromheen het kruid voorkomt, is het niet meer dan logisch dat hij of zij alert is en de bestrijding zelf ter hand neemt of het waterschap op de aanwezigheid van het kruid attendeert zodat de preventieve of vroegtijdige maaiwerkwijze kan worden toegepast of rekening kan worden gehouden met verzoeken tot het opladen van het slootmaaisel indien op de sloot het korfmaaien van toepassing is. Ook komt op sommige percelen knolcyperus voor. Voor het waterschap bestaat geen opsporingsverplichting voor knolcyperus en Jacobskruiskruid. Bij constatering van knolcyperus wordt zorgvuldig gehandeld. Daartoe heeft het waterschap een werkinstructie opgesteld.