schriftelijke vraag

nr. 152

van **emmily talpe**

datum: 8 december 2021

aan **hilde crevits**

viceminister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van economie, innovatie, werk, sociale economie en landbouw

Teelt van soja en alternatieve eiwitgewassen - Evolutie

Uit cijfers van het Europees bureau van Eurostat blijkt dat België het in vergelijking met andere Europese landen minder goed doet op het vlak van het aantal eiwitgewassentelers. Gelet op het intensieve karakter van vooral de Vlaamse landbouw, evenals de kleine, sterk verstedelijkte en dichtbevolkte oppervlakte van Vlaanderen, is dat niet zo abnormaal. Evenwel zijn we door onze intensieve veehouderij wel grote afnemers van soja. Net daarom wordt in Vlaanderen al een kleine 15 jaar door middel van actieplannen werk gemaakt van het zoeken naar alternatieve eiwitten en het gebruik van maatschappelijk verantwoorde soja. Tevens groeit de menselijke consumptie van soja.

In het kader van de klimaatproblematiek, de nood aan verduurzaminig én de wijzigende diëten van consumenten, komt er bij ons meer aandacht voor de eigen sojakweek. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft daartoe twee sojasoorten ontwikkeld die meer aangepast zijn aan ons klimaat. Evenwel staat de sojateelt in Vlaanderen nog altijd in de kinderschoenen. Inmiddels is wel de spin-off Protealis van ILVO en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) opgestart om eiwitrijke gewassen en sojateelt aantrekkelijk te maken. Ook Inagro gaat op zoek naar variëteiten die we op Vlaamse gronden kunnen telen. Anderzijds is er de actieve sensibilisering van boeren om, meer in het kader van de vergroeningsvoorwaarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), actiever werk te maken van het inzaaien van alternatieve eiwithoudende gewassen zoals vlinderbloemigen, koolzaad en quinoa.

1. Graag kreeg ik een overzicht van de evaluatie van het soja-areaal (in ha) in Vlaanderen sinds 2015.

2. Hoeveel hectare alternatieve eiwitgewassen, zoals peulvruchten, werden in Vlaanderen geteeld in de periode 2011-2020? Graag een totaalcijfer, cijfers per provincie en per gewas.

3. a) Hoe evolueerde de vraag naar soja en andere eiwitgewassen voor menselijke consumptie de afgelopen tien jaar?

 b) Hoe verhouden de consumptie en de vraag naar soja en andere eiwitgewassen zich in Vlaanderen ten opzichte van onze buurlanden en het EU-gemiddelde?

4. Hoe is de totale opbrengst en de opbrengst per ha van soja in Vlaanderen geëvolueerd sinds 2015?

5. Welke concrete vorderingen maken Inagro en Protealis met het zoeken naar variëteiten van eiwithoudende gewassen die geschikt zijn om op Vlaamse bodem te telen?

6. a) Op welke manier wil de minister het kweken van eiwitgewassen voor menselijke, resp. dierlijke consumptie stimuleren?

 b) Welke instrumenten vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal de minister daarvoor aanwenden?

 c) Welke concrete financiële incentives zullen landbouwers daarvoor kunnen ontvangen?

7. Er kunnen ook eiwitten komen vanuit dierlijke productie, nl. insecten.

 a) Hoe is de productie van insecten in Vlaanderen de afgelopen vijf jaar geëvolueerd?

 b) Hoeveel insectentelers zijn er inmiddels in Vlaanderen?

 c) Hoeveel van de insectenproductie is bestemd voor dierlijk voeder?

 d) Hoeveel van de insectenproductie is bestemd voor menselijke consumptie?

 e) Zullen ook voor de productie van insecten als alternatieve eiwitbron incentives worden ontwikkeld:

- vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

- vanuit het Vlaamse landbouwbeleid?