**Position Paper City Deal Klimaatadaptatie – Tweede Kamer**

**Rondetafelgesprek 7 maart 2018**

**Blok 3: Best practices en de rol van innovatie (13:00 - 14:30)**

Status: openbaar

Datum: 5 maart 2018

Auteur: Bart Stoffels (coördinator city deal klimaatadaptatie)

In de City Deal Klimaatadaptatie werken negen grote en middelgrote steden en hun partners vanuit hun praktijkervaring met het Rijk samen aan doorbraken in de aanpak van klimaatadaptatie. Voor hen is het geen abstract begrip meer, maar een “wicked problem” dat vraagt om een nieuwe manier van werken die we samen uitvinden in de praktijk. Anders dan traditioneel watermanagement, omdat de overheid het niet alleen kan. Anders dan de energietransitie, omdat er meestal geen privaat verdienmodel is. En toch moeten zowel overheden, bedrijven en bewoners samen aan de gang om onze steden leefbaar te houden.

De steden in de City Deal klimaatadaptatie en hun partners zijn *koplopers* die de weg van de transitie verkennen die het *peloton* daardoor hopelijk sneller kan berijden. Zij vragen in dit position paper bij de Tweede Kamer aandacht voor de uitdagingen in de Nederlandse steden.

**Benadruk de netwerkaanpak: dit is van ons allemaal.**

Via het deltaprogramma en de nationale adaptatie strategie zijn er in Nederland heldere beleidskaders en bestuurlijke afspraken gemaakt. Een nieuw bestuursakkoord klimaatadaptatie staat in de steigers. Wat gaat het brengen? Komt er ook substantieel investeringsruimte vrij om deze transitie goed aan te kunnen jagen? Hoe maken we het groter dan ‘iets van de overheid’?

In de praktijk van de negen City Deal steden zien we dat verbreding naar private en maatschappelijke sectoren de essentiële volgende stap is nu de overheden duidelijk hun rol aan het pakken zijn. De stad bestaat voor meer dan de helft uit private ruimte, dus hoe kom je tot afspraken met al deze partijen? Opgeteld lopen zij voor tientallen miljarden schade, toch is het vaak een ‘ver van mijn bed show’. Hoe kan je een woningcorporatie, projectontwikkelaar of particuliere woningbezitter meenemen in het belang van klimaatbestendig bouwen en inrichten? Dit vraagt om een netwerkaanpak, zowel binnen de stedelijke regio’s als op landelijk niveau. Het is cruciaal om de dialoog over ‘wat betekent klimaatverandering voor mij’ op een breder podium te voeren.

**Beloon de investeerders in adaptieve oplossingen.**

Adaptief bouwen levert niet altijd, maar wel dikwijls tot hogere kosten. Daar waar partijen investeren in oplossingen met een positief effect op de aangrenzende omgeving is het belangrijk om hen te belonen. Bijvoorbeeld via cofinanciering, korting op lokale belastingen of andere positieve prikkels. Hier worden nu op kleine schaal innovatieve ‘deals’ voor gesloten, de komende jaren is het nodig om deze belonende principes te gaan vergroten.

**Steun de vergroening van de stad.**

Klimaatadaptatie zegt de mensen in de stad niet zoveel. Wat men wel belangrijk vindt zijn aantrekkelijke, gezonde, sociale buurten. Groen in de stad is een grote maatschappelijke drijver en van onschatbare waarde voor veel meer dan klimaatadaptatie alleen. In de City Deal zoeken we naar strategieën om steden nog groener te maken, onder andere door aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven. Ook technisch is er nog veel innovatie en onderzoek te doen naar de prestatie van natuur in de stad (nature based solutions) en bijvoorbeeld grote schaal toepassing van groene daken of polderdaken die zowel piekbuien opvangen als koeling bieden bij een hittegolf. Nu steden steeds verder verdichten is vergroening van de stad belangrijker dan ooit.

**Aan de slag met gevolgbeperking.**

Zowel een eventuele overstroming als een hoosbui waarbij een locatie enkele decimeters onder water komt te staan kan ernstige gevolgen hebben, zeker op essentiële netwerkfuncties in de steden en voor heel Nederland (bijv. Schiphol). Een gezamenlijke aanpak voor het beperken van de gevolgen door een overstroming én door wateroverlast is geboden. Tot voor kort werden deze scenario’s niet in samenhang bekeken. Door dat structureel te doen dragen we bij aan het urgentiebesef én aan kosteneffectiviteit van maatregelen.

**Stimuleer innovatie.**

De uitdagingen zijn groot in de stad en tegelijkertijd zijn diezelfde steden – inclusief de regio’s waar ze onderdeel van uitmaken – kraamkamers van innovatie. Onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid kunnen elkaar hierin vinden. Nederland staat internationaal bekend als wereldkampioen watermanagement. Voor energietransitie en klimaatadaptatie is dat nog niet het geval. Hier is Nederland schatplichtig om ambitieuzer te zijn, niet in de laatste plaats als gastheer van het Center of Excellence on Climate Adaptation. Regionale innovatiecentra verdienen steun, zoals de laatste jaren met living labs is gedaan. Hier mag best een tandje bij. Dat geldt eveneens voor Europese samenwerkingsprogramma’s, waar verschillende steden al succesvol in participeren.

**Ondersteun de regierol van de gemeente.**

De gemeentelijke organisaties hebben er met klimaatadaptatie een flinke taak bij gekregen. Die bestaat uit de rol van uitvoerder, regisseur richting professionele stakeholders in de stad en participatiemakelaar voor de inwoners. Het vraagt veel van de gemeente in een tijd van veranderende rollen en toenemende taken. Denk aan nieuwe samenwerkingsvormen met waterschappen, het gebruiken van de instrumenten van de omgevingswet, de verbinding met de energietransitie in de praktijk, de doorwerking van klimaatadaptatie naar alle beheerdiensten. Er is behoefte aan structurele kennisuitwisseling (*peer to peer*), trainingen (competenties), masterclasses voor bestuurders en opleiding van talenten.