**Voorne   
Kijkpunten Etappe 5  
  
Kijkpunt 2: Landgoederen en buitenplaatsen**Langs de duinrand van Voorne liggen een groot aantal landgoederen en buitenplaatsen. Al vanaf de 16e eeuw had dit gebied veel aantrekkingskracht op rijke families uit de regio. Zij investeerden hun geld in landhuizen en grondbezit. Rond de buitenhuizen werden siertuinen en parkachtige bossen aangelegd. Vanaf de 19e eeuw ontdekten Havenbaronnen hier, onder de rook van Rotterdam, een rustieke plek om in de zomer te wonen en te jagen.   
Het grote landgoed Strypemonde werd rond 1920 aangelegd door de Rotterdamse cargadoor James van Hoey Smith. Als hobby liet hij van over de hele wereld zaden en stekken van bomen en struiken met zijn schepen ophalen. Dat is te zien in het landgoedbos waar de Chinese mammoetbomen, steeneiken en andere exoten zich nog steeds prima thuis voelen.   
De naam van het landgoed verwijst naar de Strype, een voormalige getijdenkreek die, lang voordat er duinen werden gevormd, in deze buurt zijn monding had. Om het achterland te beschermen werd de kreek afgedamd. De Pietersdijk, de Noorddijk en de daar tussen gelegen kreekweiden herinneren hier nog aan.   
  
**Kijkpunt 2: Duinen van Voorne**   
De oudste duinen van Voorne zijn nog geen 1000 jaar jong. Vóór 1200 was Voorne een wadachtige vlakte, doorsneden door getijdenkreken. Daarna werden door verstuiving langs de kust de eerste strandwallen afgezet die zich ontwikkelden tot lage duinen. In de 19e en 20e eeuw vormden zich door verandering van zeestromingen nog twee duinenrijen met daartussen duinmeren en natte valleien. In de loop der tijd begon men het duinlandschap te ontginnen voor landbouw. Verspreid langs de binnenduinrand kwamen allerlei akkertjes, tuinderijen, boomgaarden en kleine weiden te liggen. De keuterboertjes en loonarbeiders leidden een armoedig bestaan en woonden in kleine duinhuisjes. In het openluchtmuseum, naast het Bezoekerscentrum Tenellaplas, zijn een aantal van deze huisjes herbouwd en te bezichtigen.  
  
**Kijkpunt 3: Uitkijktoren aan zee**  
Vanaf het dak van Restaurant aan Zee kijk je uit over een panoramalandschap van duinen, strand, slikken en meren met aan de horizon de kranen en olieopslagtonnen van de Maasvlakte. Tot halverwege de vorige eeuw lag hier de monding van de Maas. Oostvoorne was een populaire badplaats waar je met de auto het strand op mocht rijden om aan de vloedlijn te parkeren. Op de plek waar nu metershoge fabriekspijpen hun CO-2 uitstoten lag het vogelrijke natuurgebied De Beer.   
Met de uitbreiding van de Rotterdamse havens en de aanleg van Europoort kwam het landschap van De Beer onder een zes meter dik zandpakket te liggen en verdween van de kaart. Maar de natuur gaat haar eigen gang. Tot ieders verrassing ontwikkelde zich aan de zuidkant van de Maasvlakte een nieuw kustlandschap. Aan de zeezijde van de Brielse Gatdam ontstond door de werking van eb en vloed een waddengebied in het klein met geulen en zandplaten: de Slikken van Voorne. Aan de landzijde verdween het getij en raakte de strandvlakte begroeid met rietmoeras en duingraslanden: het Groene Strand.   
In 2004 werd het Autostrand gesloten. Sindsdien ontwikkelen zich nieuwe duinen. Zoutminnende planten zorgen voor de begroeiing. De voedselrijke slikken zijn een eldorado voor kust- en wadvogels. De compensatie voor natuurgebied De Beer is in volle gang.   
  
  
  
.