**kris peeters**

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

**antwoord**

op vraag nr. 515 van 3 mei 2013

van **marc vanden bussche**

1. a) Vlaanderen kent nauwelijks aquacultuurbedrijven. Nochtans wenst de Europese Commissie dat aquacultuur zich zo snel mogelijk ontwikkelt. Vlaanderen bereidt zich daarop voor. Op het gebied van zoetwateraquacultuur is er een Interreg-project met Zeeland lopende: Aquavlan. Hieraan nemen een heel aantal onderzoeksinstellingen deel (Inagro en Kaho St-Niklaas, ..) die hun ervaringen onderling delen en geïnteresseerde bedrijven informeren. Daarnaast zijn er nog een aantal en onderzoeksprojecten lopende aan universiteiten (RUG en KUL) en hogescholen (PTI-Kortrijk, Katho-Roeselare,...) die zullen bijdragen tot de opstart van aquacultuurbedrijven.

Er zijn momenteel geen maricultuurprojecten lopende in Vlaanderen.

b) De projecten die momenteel lopen zijn proef- of onderzoeksprojecten. Vandaag spreken we dus nog niet van jobcreatie maar bouwt Vlaanderen wel aan een platform dat van veevoeder, pootvis, algen tot vermarktbaar product werkt aan een toekomstgerichte keten. Hier een correct cijfer op plakken is onmogelijk want wordt door talrijke factoren beïnvloed.

c) Er liggen concrete projecten op tafel die nu in onderhandelingsfase zitten. Zoals de Europese richtlijnen voorschrijven is het zoeken naar een geschikte locatie van groot belang omdat de bedrijven in de eerste plaats duurzaam dienen te zijn en daar waar mogelijk gebruik dienen te maken van energie, water of reststromen zodat men kan uitgaan van een maximaal gesloten kringloop en dus lage milieu impact.

1. Het is in eerste instantie belangrijk een innovatieve, duurzame, primaire sector in de startblokken te zetten. Niche producten bieden een comparatief voordeel tegenover de massale invoer van aquacultuurproducten uit in hoofdzaak Azië en Noorwegen.

De mededeling verdient steun voor wat betreft het luik innovatie en samenwerking tussen bedrijven en onderzoek. Een lokale primaire productie in Vlaanderen is noodzakelijk om onze innovatie-ontwikkeling een boost te geven.

Het punt rond de administratieve lastenvermindering is een goed uitgangspunt en de Vlaamse Regering heeft hierin onlangs voorstellen gedaan want de op de aquacultuur van toepassing zijnde regelgeving valt onder de bevoegdheid van meerdere beleidsdomeinen en overheden. Binnen de Strategische Stuurgroep voor Aquacultuur heb ik opdracht gegeven om zowel de wetgeving samen te brengen als de kennis via een adviesdienst.

Ook de aanbeveling rond het aanduiden van geschikte locaties is meegenomen: zowel op zee (windmolenparken) als aan land (glastuinbouwzones) is reeds rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen voor aquacultuur.

1. a) Voor de ontwikkeling van de aquacultuur moet elke EU-lidstaat een Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor aquacultuur opstellen. Deze strategie wordt dan vertaald in maatregelen die opgenomen worden in een Operationeel Programma (OP) dat elke lidstaat moet uitwerken. De uitvoering van dit OP wordt gesubsidieerd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Een ontwerp-visietekst van de Strategische Stuurgroep Aquacultuur van het Vlaams AquacultuurPlatform werd op 22 mei voorgesteld aan alle belanghebbenden. Op basis van deze ontwerp-visietekst en de reacties van de belanghebbenden zal het Vlaams luik van het NSP opgesteld worden.

b) Bij het opstellen van het ontwerp-NSP werd een insteek van het Vlaams Aquacultuur Platform gevraagd die resulteerde in de visietekst voor aquacultuurontwikkeling in Vlaanderen. Zij zullen ook geconsulteerd worden over het OP.

1. Momenteel stelt de administratie het Vlaams luik van het NSP op met voorstellen voor prioriteiten. Deze prioriteiten dienen uit te gaan van duurzame aquacultuurbedrijven, gesteund op een degelijke businessplan, geïntegreerd met andere productie- eenheden in de keten en/of commercialisatie. Innovatie en verdere praktijkonderzoek onderbouwen deze ontwikkeling en bieden ondersteuning aan de productiebedrijven.
2. a) De administraties zijn met elkaar in contact in het kader van de VLAREM wetgeving.

b) Door het gebruik van RAS (Recirculating Aquaculture System) wordt het water opnieuw gebruikt nadat het op verschillende manieren gefilterd werd, en neemt de hoeveelheid water dat geloosd moet worden enorm af.

1. De mogelijkheden voor maricultuur hangen sterk af van het Marien ruimtelijk plan waar de minister van de Noordzee verantwoordelijk voor is. Dit ruimtelijk plan is echter nog niet definitief goedgekeurd. Studies hebben uitgewezen dat geïntegreerde of extractieve maricultuur op professionele manier aangepakt, mogelijkheden heeft binnen bepaalde zones van het Belgische zeegebied.