Voorzitter,

Collega’s,

half augustus vorig jaar stelde ik het college enkele vragen over de aanleg van bijkomende waterreservoirs, nodig om het gebrek aan water in tijden van droogte te compenseren.

Al zouden we het in deze regenachtige dagen misschien even kunnen vergeten, vorige zomer beleefden we enkele opeenvolgende hittegolven. Snel was het gebrek aan water immers groot en voelbaar.

Verscheidene experts wezen er toen op dat gemeentelijke overheden nog veel meer kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door het plaatsen van tonnen, bakken en andere recipiënten op openbare gebouwen en domeinen.

Een zeer behartenswaardig voorstel dat ik – zoals gezegd liefst zes maanden geleden - ondersteunde met enkele schriftelijke vragen. Ik herhaal ze nog even:

- wat ondernam en onderneemt de Brugse overheid om regenwater op te vangen?

- welke plannen heeft de Brugse overheid om deze opvangcapaciteit drastisch te verhogen?

- hoe kunnen wij Bruggelingen aansporen om eveneens te helpen in het opvangen van regenwater?

Enkele weken later ontving ik, via de Coördinatiedienst, een gedeeltelijk en onbevredigend antwoord.

Zo blijkt dat er bij de bouwprojecten die de stad de laatste jaren uitvoerde steeds een regenwaterput werd voorzien. Dit is geen grote verdienste van dit stadsbestuur, vermits wettelijk vereist. Met name: er moet een gescheiden afvoer van het regenwater en het vuil water worden doorgevoerd.

Ik vernam ook dat er aandacht gaat naar buffering, bijvoorbeeld door groendaken. Dat regenwater wordt dan gebruikt voor toiletten of voor de bewatering van groen.

We stellen vast dat dit het geval is bij bouwprojecten als de Congres- en Beurssite en Xaverianensite, net zoals bij het Studentenhuis/Huis van de Vrijzinnigen, de renovatie van het Conservatorium en de Gruuthusesite. Ik noteerde ook de belofte dat dit zo zal blijven bij alle toekomstige nieuwbouwdossiers en grote renovatieprojecten.

Voorts is er een financiële stimulans voorzien voor het plaatsen van hemelwaterputten en het gebruik van hemelwater in plaats van leidingwater, via het systeem van de stedelijke opknappremie.

Dat klinkt bemoedigend.

Maar op de concrete vragen over wat er extra gedaan wordt om de opvangcapaciteit van regenwater te verhogen ontving ik –na herhaaldelijk aandringen – nog steeds geen antwoord. In het halve antwoord stond dat schepen Van Volcem me deze info nog zou bezorgen.

Maar daar bleef het intussen bij.

Wat gaat de Brugse overheid dus nog extra ondernemen om meer regenwater op te vangen, want de kans op meer zeer droge zomers neemt toe. Volgt u de aanbeveling van de experts om tonnen, bakken en andere recipiënten op openbare gebouwen en domeinen te plaatsen? Daarbij denken wij in Brugge natuurlijk niet aan het belfort of andere historisch-culturele gebouwen. Maar er zijn best wel stedelijke panden en terreinen waar wél meer regenwater kan worden opgevangen. U zou er nu al mee kunnen beginnen.

Ik ben benieuwd naar het actieplan, dat hopelijk ambitieus is.

Pol Van Den Driessche,

Raadslid.