Geachte deelnemers van het ronde tafelgesprek “de situatie in de melkveehouderij”,

Ik wil u graag mijn situatie voorleggen. Ik ben Gerben Oordt, ik zit in maatschap met mijn ouders en jongere broer. Wij hebben een gemengd extensief bedrijf (melkvee en akkerbouw). De laatste jaren hebben we veel investeringen gedaan om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst en voor de overname door mij en mijn broer in zowel de veehouderij als de akkerbouw. In 2013 kreeg ik samen met mijn broer de kans om een melkveebedrijf in oostelijk Flevoland over te nemen deels in eigendom en deels in pacht. Deze kans hebben we met beide handen aangegrepen om zo nog meer zekerheid te krijgen voor de toekomst. Met het oog op het einde van de quotering zijn we in 2013 begonnen met het houden en opfokken van vaarskalveren zodat we in 2015 de eerste melk kunnen afleveren. Ook zijn we direct gestart met het aanvragen van een NB vergunning voor het houden van melkvee, deze vergunning is in juli 2015 verleend. Ook in 2014 zijn we door gegaan met het opfokken van jongvee. We zijn toen ook bezig gegaan met het maken van plannen, om de verouderde ligboxenstal (1970) te verbouwen. Naarmate we goed in beeld kregen wat het kostenplaatje werd, ook maar eens gekeken om eventueel nieuw te bouwen. Na enkele maanden verdiepen en rekenen hebben we de knoop doorgehakt, het moet nieuwbouw worden. De eerste helft van 2015 de omgevingsvergunning geregeld. Inmiddels een nieuwe stal aan het bouwen voor 150 melkkoeien, begin december gaan we melken.

Met al deze plannen en investeringen die we zijn aangegaan behoort natuurlijk ook grond onder het bedrijf om voer te winnen, de koeien te weiden maar ook om mest op uit te rijden. Onze filosofie is altijd geweest om genoeg grond onder het bedrijf te hebben voor het aantal koeien dat we willen melken. Vanaf de aankoop tot en met nu hebben we 75 ha grond onder het bedrijf gelegd. Met deze gedachte en gedane investeringen dachten wij klaar te zijn voor de toekomst!!!

Tot onze grote schrik en verbazing hebben we 2 juli jl. de brief van staatssecretaris Dijksma ontvangen en gelezen. Vol ongeloof zien we ons gedane werk voor onze toekomst met één brief, als sneeuw voor de zon verdwijnen. Op 7 juli was een bouwvergadering gepland, alle investeringen waren we toen al aangegaan dus er was geen weg meer terug, en wij wouden ook niet meer terug maar vooruit!! Nog steeds vol ongeloof dat dit kan, twee jonge ondernemers die het lef hebben om in deze tijd hun nek uit te steken om verantwoordelijk en duurzaam bezig zijn om een melkvee bedrijf op te starten, op deze manier af te straffen en de toekomst zo heel onzeker te maken!!

Gezien de standpunten van de tweede kamer, LTO en NZO, NMV en NAJK hadden we de zaak goed op orde. We hebben grond en we gaan weiden. Weidegang en grondgebondenheid waren  belangrijke zaken, ook in de melkveewet. De volgende woorden komen van LTO: *De melkveehouderij is een sector die grondgebonden is en moet blijven, stelt LTO Nederland. Weidegang is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering en moet gestimuleerd worden.*

Door het invoeren van fosfaatrechten wordt dit allemaal tegen gesproken en wordt weidegang absoluut niet aantrekkelijk.

*Persoonlijke visie op het invoeren van fosfaatrechten.*

Het invoeren van fosfaatrechten vind ik op dit moment te vroeg, en voor bedrijven met genoeg grond, dus latente ruimte, niet nodig. Het kan toch niet waar zijn dat bedrijven die hun “eigen kringloopwijzer” hebben middels eigen grond of samenwerkingen met akkerbouwers te laten opdraaien voor het zogenaamde fosfaat probleem. Met de invoering van de Kringloopwijzer wordt het weiden van koeien niet bevorderd. Het systeem is nog niet werkbaar voor iedereen en zeer fraudegevoelig.

We moeten niet het doel van de fosfaatrechten uit het oog verliezen. De kwaliteit van het grondwater.

Op dit moment schijnen bemonsteringsmethoden en metingen voor discussie vatbaar te zijn, en achter slot en grendel te blijven, hoe kan dit een uitgangspunt zijn voor deze discussie. Waarop baseert de politiek hun standpunt? Transparante bemonsterings- en meetmethoden en openbaar inzicht van de meetgegevens lijkt me dan ook een goed begin.

Hoe gaan we om met diegene die wel heeft geïnvesteerd in grond en daar nu geen vruchten van plukt.

En met diegene die bijvoorbeeld helemaal geen of niet voldoende grond had maar wel vee heeft aangekocht, dan wel (IBR besmet) vee heeft geïmporteerd, veelal vanuit Duitsland. De laatste groep heeft het goed voor elkaar met (de eventueel) in te voeren fosfaatrechten.

Mag de overheid productieruimte die we hebben op basis van huidige regelgeving, zomaar afnemen, door de invoering van fosfaatrechten?

Boeren die geen fosfaatoverschot hebben binnen hun bedrijf niet korten (afromen) op de eventuele fosfaatrechten.

Ik hoop dat de bouw van de ligboxenstal, financieel is op te brengen door mijn broer en mij. We dachten alles netjes voor elkaar te hebben met de NB-, milieu- en de omgevingsvergunning. Als nu alle inzet maar niet door de invoering van fosfaatrechten om zeep geholpen wordt, inclusief het voortbestaan van ons bedrijf…….

Gerben Oordt

Dronten 6 oktober 2015