**kris peeters**

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

**antwoord**

op vraag nr. 346 van 5 februari 2014

van **karlos callens**

Het is belangrijk aan te stippen dat het cijfermateriaal dat we hanteren met betrekking tot het Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen gebaseerd is op macro-economische gegevens afkomstig uit de databank van de Belgische mengvoederindustrie (BEMEFA). Dat cijfermateriaal geeft een goed beeld van de grote eiwitstromen ten behoeve van de veeteelt. Anderzijds houdt dit wel de beperking in dat eiwitstromen die niet via de mengvoederindustrie lopen, daarbij niet in beeld worden gebracht. Meestal gaat het dan echter, hoewel belangrijk, toch over eerder kleine hoeveelheden bedrijfseigen eiwitproductie of nevenproducten van zelf gewonnen biodiesel (erwten, bonen, lupinen en koolzaadkoek na koude persing van koolzaad e.d.). De belangrijkste teelt van eiwit in België en Vlaanderen is gras, al dan niet in combinatie met vlinderbloemigen (klaver, luzerne). Maar ook deze erg belangrijke zelf geteelde eiwitbron is niet gevat door de statistieken van BEMEFA.

De teelt van soja en lupinen in België is momenteel weinig betekenisvol. Geen van de door u genoemde producten afgeleid van sojabonen zijn dus afkomstig uit België.

Er zijn wel eiwitbronnen die als Belgisch kunnen beschouwd worden, zonder dat de teelt zelf als eiwitgewassen worden beschouwd. Voorbeelden daarvan zijn DDGS (bijproduct van de biofuelindustrie) en tarweglutenvoer (afkomstig van de zetmeelindustrie). De maïs en granen die hiervoor als grondstof dienen, worden hoofdzakelijk in België geteeld.

Het ILVO is gestart met onderzoek betreffende de sojateelt in Vlaanderen.

Het leeuwenaandeel van de binnen Europa afkomstige eiwitbronnen heeft dus een niet-Belgische oorsprong. Dan hebben we het over : koolzaadschroot, zonnepitschroot, luzerne, maisvoermeel, lijnzaadschilfers

De oorsprong van de producten is veelzijdig : koolzaadschroot is vooral afkomstig uit Duitsland, het zonnepitschroot en de luzernepellets uit Frankrijk.

Duitsland heeft de laatste decennia sterk ingezet op het stimuleren van de productie van biobrandstoffen. Dit levert grote hoeveelheden aan nevenproducten op. Met de afname van koolzaadschroot door de Belgische mengvoederindustrie in hoeveelheden die in totaal de richting uitgaat van 700 000 ton/jaar, wordt dit wellicht de belangrijkste eiwitbron voor ons veevoeder. Andere belangrijke bijproducten uit de voedings- of biofuelindustrie van binnen Europa zijn : tarweglutenvoer (300.000 ton), zonnepitschroot (140.000 T), maisvoermeel (80.000 T), tarwe DDGS (70.000 T), erwten (60.000 T), lijnzaadschilfer (60.000 T), enz.

. Globaal zal dit neerkomen op ongeveer de helft van binnen Europa.