**Gespreksnotitie voor het rondetafelgesprek over het adviesrapport 'Elke regio telt!’**

**Ter introductie**  
De P10 is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten. P10 bestaat sinds 2008 en heeft 31 grote plattelandsgemeenten, met bijna 10.000 km2 oppervlakte, bijna 700 dorpskernen en meer dan een miljoen inwoners. Kennisdeling [[1]](#footnote-1)en gezamenlijke belangenbehartiging vormen ons bestaansrecht.

Hierbij werken we samen met de steden in onze regio’s. Want platteland en steden kunnen niet zonder elkaar. In de regio’s van Nederland waar verreweg de meeste mensen wonen, moeten de oplossingen komen voor de grote vraagstukken waar we als land voor staan: op het gebied van energie, wonen, zorg, onderwijs, klimaat en andere grote opgaven met stijgende urgentie. Opgaven die vragen om visie en een lange adem, om ruimte en kracht. Alleen samen kunnen we die opgaven aanpakken, maar daarvoor is ook een integraal werkende rijksoverheid nodig die weet wat er speelt in de regio’s.

**Van doelmatig naar maatschappelijk effectief**  
Wij merken dat ‘Den Haag” denkt in doelmatigheid. Die doelmatigheid leidt tot verschraling van de regio’s.

Mensen herkennen zich daardoor niet meer in de rijksoverheid en hebben geen vertrouwen meer in het beleid. Op het platteland staan we voor samenwerken. Problemen lossen we op vanuit nieuwsgierigheid, nabijheid en begrip voor elkaars waarden. Zo lossen wij veel vraagstukken samen met onze inwoners of dankzij onze inwoners op en veel voorzieningen kunnen we met of dankzij onze inwoners in stand houden.

In onze ogen staat Den Haag voor de keuze om nu een paradigmashift te maken en in te zetten op maatschappelijke effectiviteit. Niet weg te kijken van de verschraling en verlies van het grootste deel van de samenleving van Nederland maar te kiezen voor herstel!

Het is aan de Tweede Kamer om nu de keuze te maken voor gelijke behandeling van Nederlandse inwoners of door te gaan met het vergroten van verschillen en de kansen tussen de inwoners binnen en buiten de randstad. Integrale samenwerking binnen de ministeries is daarbij randvoorwaardelijk.

Als bestuurders van de P10 kénnen wij het platteland. We kennen de ruimte, de pracht, de kracht én ook de kwetsbaarheid. Alle vraagstukken van de stad hebben wij ook op het platteland, maar we hebben niet de structurele capaciteit om het aan te pakken. Extra middelen voor de regio zijn tot dusverre slechts beperkte tijd beschikbaar en is veelal te weinig. We hebben behoefte aan structurele afspraken om structureel aan onze samenleving te kunnen bouwen. Alleen met zicht op structurele langdurige financiering is het zinvol regionale Kansenagenda’s te ontwikkelen.

**Wat is nodig**

*1) Benut de kracht van het platteland*

Het platteland is heel krachtig. We hebben ruimte. We hebben oplossingskracht. En onze inwoners zijn gewend zelf de handen uit de mouwen te steken. Op veel fronten krijgen mensen op het platteland samen zaken voor elkaar: op het gebied van energietransitie of in stand houden van ontmoetingsruimten. Een paar voorbeelden vindt u in de bijlage. Voorkomen moet worden dat deze kracht verloren gaat. Dit ligt op de loer als de ongelijkheid toeneemt en de mensen het vertrouwen in de democratische rechtstaat verliezen. De noodzakelijke tranisities krijgen geen draagvlak maar tegenwerking als de brede welvaart ongelijk verdeeld is

*2) Werk mee aan de leefbaarheid van het platteland*

Zorg, onderwijs, bereikbaarheid: in de voorzieningen op het platteland boeren we achteruit. Tal van onderzoek toont aan, dat dit een neerwaartse spiraal is. Vertrek van de ene voorziening leidt tot vertrek van de andere. Die spiraal moeten we samen opwaarts zien te duwen.

Daar is in de eerste plaats meer geld voor nodig. De beoogde kortingen op het gemeentefonds moeten daarom van tafel. De verdeling dient herijkt te worden:

* Vanuit het oogpunt van **Brede welvaart** voor *alle* gebieden;
* **Leg** daarbij **het basisniveau van leefbaarheid wettelijk vast** en houd gezondheidszorg ook voor inwoners van uitgestrektere plattelandsgebieden bereikbaar;
* Geef inwoners het recht op **zelforganisatie**, dat prevaleert boven het zakelijk recht van bedrijven en veranker dit **als** een **sociaal grondrecht**. [[2]](#footnote-2)

Daarnaast zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:

1. Afschaffen van de cofinancieringseis bij het afsluiten van regiodeals. Met name de armste gemeenten kunnen niet meedoen omdat ze geen geld hebben voor de cofinanciering.
2. Houd gezondheidszorg ook voor inwoners van uitgestrektere plattelandsgebieden bereikbaar.
3. Ga bij de bekostigingssystematiek in het onderwijs uit van de investeringen die nodig die nodig zijn om onze jongeren op te leiden voor de banen van de toekomst (en dus niet de leerlingenprognoses). Voor de bereikbaarheid van het onderwijs zijn goede ov-verbindingen essentieel.
4. Bij de mogelijke invoering van een kilometerheffing moet rekening worden gehouden met plattelandssituatie waarbij de afstand tot voorzieningen vaak groter is en weinig tot geen OV beschikbaar is.
5. Stel een klankbordgroep in van inwoners van het landelijk gebied die bij generieke aanpassingen van wet- en regelgeving de effecten op de leefbaarheid in het landelijk gebied beoordelen.

*3) Voer het gesprek met het platteland*

Het is de hoogste tijd onze gemeenschappen op het platteland serieus te nemen en de dialoog met hen aan te gaan. Wéét wat daar gebeurt! Op het platteland staan we voor werken aan een aantrekkelijk en duurzaam toekomstperspectief . Dit draagt bij aan vertrouwen. Dit moet ook de basis zijn voor het samenwerken tussen de verschillende overheden. De bestuurders van het platteland kennen hun inwoners. Zij bieden zich in volle overtuiging aan om de brug te slaan tussen de rijksoverheid en de inwoners van het platteland.

**Bijlage: De kracht van het platteland: een paar voorbeelden  
Beringe**  
Beringe is een actieve gemeenschap in de gemeente Peel en Maas. Binnen de coöperatie Steingood zijn zo’n 50 personen actief die bijdragen aan projecten zoals een buitensportcentrum, het behoud van de kerk, een dierenweide en woningbouw voor jongeren. De coöperatie Steingood is mede-initiatiefnemer van zonnepark de Schorf. Met het zonnepark krijgt de vitalisering van Beringe een extra impuls. **Markelo-Noord**In Markelo-Noord is de coöperatie Duurzaam Initiatief Markelo Noord (DiMN) opgericht. Twintig boeren maken er plannen voor kringlooplandbouw en beter weidevogelbeheer. Daarnaast onderzoekt de coöperatie de mogelijkheden voor mest-monovergisters en kleine windmolens. **Balk aardgasvrij in 2030**  
‘Warmtenet Balk’ is een initiatief van Energie Cooperatie Gaasterland (ECG). Hun uitgangspunten: onafhankelijk zijn van aardgas, de energierekening voor de inwoners van Balk betaalbaar houden, positief bijdragen aan het klimaat en daarmee Balk toekomstbestendig en leefbaar houden.  
  
**De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe**  
De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe runt tal van projecten om de regionale economie en duurzame leefbaarheid in de regio te versterken. Dit doen ze door regionale partners uit onderwijs, overheid, omwonenden en ondernemerskringen te verbinden en actief te investeren in de ontwikkeling van regionaal relevante thema’s. Het bestuur is een afspiegeling van de vier O’s: Onderwijs, Overheid, Ondernemers en Omwonenden.  
  
**Solarpark De Kwekerij in Hengelo (GLD)**Samenwerking tussen gemeente, bewoners, lokale ondernemers en energiebedrijf: Natuur- en recreatiepark met 7.000 zonnepanelen (285 Wp). Het terrein van 7 hectare is openbaar toegankelijk.  
  
**Coöperatie Duurzame Energie Grashoek**  
De bestuurders van deze coöperatie hebben geen belangen in de agrarische sector. Ze staan neutraal in de discussie rondom de diverse problemen rondom landbouw, natuur en klimaat. Wat zij willen: realiseren van een vlotte en betaalbare energietransitie voor de bevolking, het verkrijgen van een beter en gezonder leefklimaat in Grashoek en de versterking van de leefbaarheid van het platteland in en rondom Grashoek.

**Stichting SD op weg**

De stichting is actief om hun gemeente Schouwen-Duiveland leefbaar en bereikbaar te houden. Zoeken naar verbindingen, gemeenschappelijke oplossingen en nieuwe kansen om al werkend te komen tot een eilandelijk mobiliteitsnetwerk.

**Campus de terp**

Campus de Terp is dé plaats in de Wieringermeer waar alle inwoners van 0 tot 100 kunnen leren, sporten, recreëren en elkaar ontmoeten in een groene, duurzame, uitdagende en innovatieve omgeving. Het totale plangebied is 21,5 ha. Onderwijs, kinderopvang, het bedrijfsleven, de overheid, sport en recreatie komen bij elkaar en werken nauw met elkaar samen. Voor de ontwikkeling en totstandkoming van Campus de Terp is een stichting opgericht waarin alle betrokken partijen; de gemeente Hollands Kroon, Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW), basisonderwijsorganisaties Sarkon, Kopwerk en Surplus en Stichting SOVON voor voortgezet onderwijs nauw met elkaar samen. De vele vrijwilligers spelen een onmisbare rol in de realisatie.

1. Hierbij werken we samen met onder andere de Wageningen universiteit waarmee ook deelgenomen wordt aan Europese projecten [↑](#footnote-ref-1)
2. Dit geeft inwoners het recht om het behoud van voorzieningen op hun eigen manier vorm te geven; nu lopen ze vaak aan tegen regelgeving of het commerciële belang van professionele partijen. [↑](#footnote-ref-2)