Vragen voor de CDA vertegenwoordigers in Provinciale Staten, Tweede Kamer en Europarlement.

Deze punten vloeien voort uit de bijeenkomst met veehouders in het Groene Hart te Nieuwveen gehouden op 12 april 2013

1. **Beheerplannen Natura 2000, de voortgang.**

De staatssecretaris is voornemens om de gebieden aan te wijzen, dan zullen de beheersplannen met alles eromheen klaar moeten zijn. Eerst de beheersplannen maken en dan het precieze gebied aanwijzen, het omkeringbesluit. Haalbaar en betaalbaar moet zijn aangetoond door garanties voor geld op lange termijn, denk aan 12 jaar of langer. Dat moet in september plaatsvinden. De provincie is nu aan zet en zal moeten opschieten. Of laat de gedeputeerde het over aan de staatssecretaris?

**Ellen Verkoelen** kan in dit proces druk op de ketel zetten door GS hierover vragen te stellen.

1. **Mestproblematiek.**

Het mestbeleid (regelgeving) mag niet leiden tot uitputting van de gronden. Wat je als gras van je land haalt, moet er als mest ook weer op mogen. Dat betekent invoeren van kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw moet van onder af worden opgebouwd om draagvlak te verkrijgen, vooral in Europa. Nieuwe ideeën botsen snel met de huidige regelgeving, dus vraagt dat aanpassing van die regelgeving. De staatssecretaris zou pilots moeten financieren om het fenomeen kringlooplandbouw te onderzoeken. Bewerkte mest moet als kunstmest vervanger mogen worden ingezet. Er moet een analyse komen en een beleidsnota. Voor dit onderwerp heb je zowel Den Haag als Brussel nodig om wat te veranderen.

**Jaco Geurts en Esther de Lange** hebben hier een rol in.

1. **Mestverwerking/toediening in het veen- weidegebied.**

Injecteren van mest is in deze gebieden praktisch niet mogelijk. Dit geeft te veel beschadiging aan de graszode. Vanaf 1 januari mag er niet meer bemest worden via het sleepvoetsysteem. Derhalve is er geen legale manier meer om de mest in het veenweidegebied op het land te krijgen. Hiervoor moet een oplossing komen. Uitrijden met sleepslang en veel water, zodat de ammoniak wordt neergeslagen c.q. in de bodem zakt, is de enige oplossing die nu geregeld is Echter, dit is een methode voor een loonwerker. Deze is niet voor elke veehouder zondermeer inpasbaar.

De maatregel wordt als disproportioneel ervaren, zeker er nu uit onderzoek gegevens blijkt dat de NH3 emissie bij gangbare toedieningsmethoden veel minder is dan werd aangenomen (onderzoek Lantinga van de WUR).

 Een punt voor **Jaco Geurts.**

1. **Gebruik medicijnen en de bescherming van de Europese consument.**

Het medicijngebruik in de wereld is zo divers dat de Nederlandse boer, die zich aan de Nederlandse wet houdt dit als oneerlijk concurrentie ervaart wanneer eindproduct dat met deze niet toegestane middelen is geproduceerd bij de Nederlandse consument terecht komt.

Zelfs Europa is hierin niet gelijk. Wat hier is verboden, kan niet in andere landen gewoon worden toegestaan.

Vragen

* Waarom wordt de NL consument dit inzicht niet geboden?
* Waarom geen eenduidigheid in toepassing van middelen in de EU?
* Waarom niet internationaal de toepassing van medicijnen bij de dierlijke productie harmoniseren?.

Een onderwerp voor **Esther de Lange en Jaco Geurts**.

1. Kringloop op het bedrijf (combinatie kaas makerij en varkens mogelijk maken)

Vroeger hadden veel kaasboeren varkens die werden gevoerd met de wei. Dan sluit op bedrijfsniveau de kringloop. Het zorgt er o.a. voor dat er veel minder vervoersbewegingen zijn. Door de emissiewetgeving met betrekking tot stikstof kunnen er nu op zo'n bedrijf minder koeien worden gehouden omdat de varkens meetellen. Het provinciale ruimtelijke beleid is thans een blokkade, omdat intensieve veehouderij niet uitgebreid mag worden. Gezien de milieuwetgeving zijn er grote investeringen nodig en dit verplicht grotere dieraantallen.

Onderwerp voor Esther de Lange, Ellen verkoelen

1. **Hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen.**

Als gebouwen leeg komen dan blijft de bestemming agrarisch. Een duidelijk beleid van de provincie in de PSV is noodzakelijk. Gedacht moet worden aan meerdere wooneenheden in de huidige gebouwen of kleine bedrijfjes passend in de huidige gebouwen. De tijd dat één gezin een oude boerderij kon onderhouden is niet meer.

De vraag aan **Ellen Verkoelen**: Hoe is de stand van zaken.

1. **Collectieven natuurbeheer**

Samenwerkingsverbanden in de streek waarbij boeren en andere terreinbeheerders samenwerken.

Voor **Ellen Verkoelen**: Hoe ver staat het er mee? Wat is de visie van de provincie? Wat is de rol van de provincie bij de vormgeving van deze collectieven?

1. **Ganzenproblematiek.**

We vragen ons af of de problematiek met de huidige afschotvergunningen wel beheersbaar is. We denken van niet. Boeren die te maken hebben met ganzenschade geven steeds meer aan dat zij geen duurzame bedrijfsvoering kunnen doen.

De provincie zou deze problematiek effectiever moeten aanpakken. Punt voor **Ellen Verkoelen.**