**hilde crevits**

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

**antwoord**

op vraag nr. 151 van 7 december 2021

van **carmen ryheul**

1. a. Ik ben me bewust van het feit dat een verstrenging van de mestwetgeving en de situatie die ontstaan is door het ‘stikstofarrest’ van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021 druk legt op de sector. Vooral het stikstofarrest heeft voor veel onzekerheid gezorgd.

Mijn administratie beschikt niet over gegevens die doen besluiten dat er uitsluitend door de verstrenging van de mestwetgeving en het ‘stikstofarrest’ van veeteelt naar akkerbouw zou worden omgeschakeld.

b. Een definitieve aanpak ter realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in Natura2000-gebieden wordt momenteel voorbereid in de schoot van de Vlaamse regering, via de opmaak van de PAS.

In het kader van de Blue Deal werkt landbouw mee aan een oplossing in de strijd tegen droogte en waterschaarste (onder andere door in te zetten op onderzoek naar droogteresistente teelten en projectoproepen die ik onlangs lanceerde in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht en de Blue Deal, bijvoorbeeld rond het hergebruik van restwater in het kader van een duurzaam, slim en circulair watergebruik).

1. Ik ben geen voorstander van een inperking van de vrije teeltkeuze omdat deze deel uitmaakt van de ondernemingsvrijheid van de landbouwers. Wel voer ik een positief sturend beleid voeren, zonder de teeltvrijheid die voor de sector cruciaal is, in het gedrang te brengen. Voorbeeld hiervan is de in 2021 gewijzigde regelgeving inzake de steun voor niet productieve investeringen (NPI) vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Landbouwers kunnen steun krijgen voor investeringen in water-, natuur- en bodembeheer (o.a. op het vlak van water: waterbergings- en infiltratiesystemen, omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage, …) en op deze manier win-wins voor landbouw-milieu/natuur creëren. En de pré-ecoregelingen waarbij landbouwers financieel gestimuleerd worden om vb in te zetten op eiwitrijke gewassen.

Ook het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) schrijft zich in deze filosofie in. Via de nieuwe groene architectuur van het GLB zal bijgedragen worden o.a. via de conditionaliteit aan het behoud van blijvend grasland. Via de ecoregelingen en agromilieu- en klimaatmaatregelen zullen landbouwers op subsidiabele arealen vrijwillig maatregelen kunnen nemen zoals o.a. de ecoregeling voor het behoud van meerjarig grasland, de agromilieu- en klimaatmaatregel voor de omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland, de ecoregeling rond organisch koolstofgehalte bodem in bouwland, de ecoregeling en agromilieu- en klimaatmaatregel voor de teelt van milieu-, biodiversiteitsvriendelijke en/of klimaatbestendige gewassen.