**kris peeters**

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

antwoord

op vraag nr. 398 van 20 juli 2011

van **marc hendrickx**

1. De grootschalige buitenlandse verwerving van gronden in ontwikkelingslanden biedt zowel kansen als uitdagingen voor deze landen. Overdracht van kennis en gebruik van vernieuwende technologieën vormen concrete opportuniteiten. Maar de jacht op vruchtbare gronden kan ook aanleiding geven tot het stimuleren van grootschalige monocultuur, die gepaard gaat met een intensief gebruik van scheikundige producten en fossiele energie. Ze kan de meer duurzame, kleinschalige, lokale landbouwproductie verdringen. Wanneer dit landbezit negatieve effecten heeft op de voedselzekerheid, de sociaal-economische ontwikkeling en de milieubescherming in de betrokken ontwikkelingslanden, kan de Vlaamse regering deze praktijk niet goedkeuren.
2. ‘Landroof’ kent vele oorzaken, veronderstelt vele private en publieke actoren en verschilt erg naargelang de context. In het ontwikkelingsland spelen, naast een aantrekkelijke thuismarkt en fiscaal regime voor buitenlandse ondernemers, ook de gebrekkige uitbouw van grondrechten en goed beheer van gronden een rol. In de herkomstlanden van de investeerders kunnen landhervormingen, tekort aan vruchtbare grond, toenemende binnenlandse concurrentie door import, strenge regulatie rond arbeidsrechten, invoertaksen en belastingsdruk een stimulans vormen om op grote schaal buitenlandse landbouwgronden te exploiteren.

Dit betreft dus een complexe samenhang van factoren. De jaarlijkse consultaties of donoroverleg met en in Malawi en Zuid-Afrika - waarmee we samenwerken op vlak van landbouw en voedselzekerheid - zijn een forum om deze problematiek onder de aandacht brengen. Daarnaast neemt de Vlaamse Regering de adviezen van de VN Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) en de Speciaal Rapporteur van de VN inzake het recht op voedsel nauw ter harte. Deze pleiten voor een doorgedreven steun aan de familiale landbouw en de versterking van de kleinschalige landbouw. Het versterken van de levensvatbaarheid van de familiale landbouw kan een dam opwerpen tegen de noodgedwongen verkoop van landbouw-gronden. De Vlaamse overheid werkt hiervoor intensief samen met de overheid van het ontvangend land, maar ook met onder meer de FAO, het Wereldvoedsel-programma (WFP) en World Agroforestry Centre (ICRAF).

Wat betreft de groene stroomproductie volgt Vlaanderen de Europese wetgeving, meerbepaald de Richtlijn aangaande hernieuwbare energie van 23 april 2009, waarin duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen zijn opgenomen. Deze criteria houden echter geen rekening met de indirecte impact die groeiende volumes van biobrandstofteelten kan hebben op het landgebruik. De Europese Commissie stelt dat verdere analyse nodig is vooraleer een aangepaste wetgeving kan worden geformuleerd. De Commissie plant alvast in 2012 te rapporteren over onder andere de landroofaspecten van de Richtlijn aangaande hernieuwbare energie.