**kris peeters**

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van economie, buitenlands beleid, landbouw en plattelandsbeleid

**antwoord**

op vraag nr. 393 van 28 februari 2014

van **tine eerlingen**

1. De nieuwe Europese verordening die de directe inkomenssteun regelt, bepaalt dat landbouwers met meer dan 15 ha bouwland 5 % van het bouwland van het landbouwbedrijf als ecologisch aandachtsgebied (EAG) moeten aanhouden. Biologisch producerende landbouwers zijn vrijgesteld van vergroening en dus van deze maatregel aangezien hun productiemethode aantoonbaar voor een duidelijk ecologisch voordeel zorgt. Zij krijgen de vergroeningspremie zonder meer, voor de ha waarop ze biologisch telen. Daarnaast voorziet de verordening in nog bijkomende vrijstellingsmaatregelen voor bedrijven met een groot aandeel gras in hun bedrijfsvoering. Volgens schattingen van het departement Landbouw en Visserij zou 17 489 ha van de 630 698 ha subsidiabel landbouwareaal, “ecologisch aandachtsgebied” moeten zijn. Dit komt overeen met 2,77 % van het subsidiabel landbouwareaal.
2. Europa stelt een aantal EAG-types voorop die de lidstaten kan inzetten om invulling te geven aan de maatregel ecologisch aandachtsgebied. Dit betekent dat Europa zelf een afweging heeft gemaakt welke elementen een bijdrage leveren aan de ecologie en dus onder de maatregel ecologisch aandachtsgebied kunnen vallen. Aan de hand van wegingsfactoren wordt het effectieve belang van de verschillende types aangegeven. De invulling van Vlaanderen voor het ecologisch aandachtsgebied zal zich uiteraard situeren binnen de krijtlijnen die Europa vooropstelt en zal zich daarop baseren, zodat deze maatregel een positieve bijdrage kan leveren aan de milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen.
3. Bovengenoemde toetsing gaat niet enkel de bijdrage van de verschillende EAG-types aan de biodiversiteit na, maar ook de inpasbaarheid van de maatregel in de landbouwbedrijfsvoering en de haalbaarheid voor praktische implementatie voor de landbouwer en voor het Vlaamse betaalorgaan.De keuze die de minister zal maken voor de Vlaamse invulling van EAG, zal zich baseren op de mogelijkheden en modaliteiten die Europa vooropstelt, rekening houdende met de bijdrage aan biodiversiteit van de maatregel, gecombineerd met de haalbaarheid voor de landbouwer.Vlaanderen er in 2014 concreet invulling aan geven. De diensten van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij zijn dit aan het voorbereiden, mede op basis van de vernoemde toetsing.
4. De toetsing op basis van literatuurstudie en expertkennis is op dit moment lopende, maar ik kan algemeen al het volgende meegeven:
* Voor groenbedekkers of vanggewassen stelt Europa voorop dat het moet gaan om een mengsel of een onderzaai van gras in het hoofdgewas. Lidstaten moeten een lijst van mengsels vastleggen alsook de periode van inzaaien. De inzaai mag niet later dan 1 oktober plaatsvinden. Elk type groenbedekker heeft zijn eigen kenmerken, maar samenvattend kan gesteld worden dat groenbedekkers als vanggewas fungeren voor stikstof en andere nutriënten, welke terug vrijgegeven worden voor het volggewas na inwerken in de bodem. Door de permanente bedekking en doorworteling van de bouwlaag kunnen groenbedekkers bijdragen tot de aanvoer van organisch materiaal en een goede bodemvruchtbaarheid en –structuur (onder meer een rijker bodemleven). Ze kunnen de ontwikkeling van onkruid tegengaan en spelen een rol in het voorkomen van bodemerosie. Sommige groenbedekkers zorgen voor een reductie van de aaltjespopulatie. Bovendien kunnen groenbedekkers voedsel en schuilgelegenheid bieden voor tal van diersoorten in de winter en zijn ze gunstig voor het wildbestand. Sommige groenbedekkers zijn ook bijzonder gunstig voor het bijenbestand.
* De teelt van N-fixerende gewassen kan bijdragen tot een efficiënter functioneren van de nutriëntenkringloop, aangezien de bacteriën met wie deze gewassen in symbiose leven, stikstof ter beschikking kunnen stellen van de plant. Het diversifiëren van teelten op landbouwbedrijven is positief omdat het ook een habitatdiversificatie inhoudt. Ook hier geldt dat elk type N-fixerend gewas (vb. onderscheid eenjarig - meerjarig) zijn eigen kenmerken heeft. Sommige gewassen, zoals onder meer grasklaver en luzerne, vormen een schuilgelegenheid en voedselbron voor heel wat soorten, en leveren aldus een bijdrage tot de (functionele) agrobiodiversiteit. Ook wordt onder deze gewassen een rijker bodemleven terug gevonden. Dit is eveneens een belangrijke vorm van biodiversiteit, zij het niet steeds zichtbaar. Vlinderbloemigen hebben een uitbundige bloei, waardoor ze veel insecten (zoals bijen) aantrekken en ook landschappelijk zeer aantrekkelijk zijn.