

**Inbreng Natuur & Milieu**

**Ronde Tafel Tweede Kamer over het Nederlands voedselbeleid, n.a.v. de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’, 3 februari 2016**

Op 30 oktober 2015 publiceerde het kabinet een reactie op het WRR-rapport ‘Naar een Voedselbeleid’. Daarin onderschrijft het kabinet de mening van de WRR dat de volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en robuustheid van ons voedselsysteem belangrijke uitdagingen vormen om op de lange termijn de productie van voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel te borgen. Daarbij moeten consumenten gestimuleerd worden gezonder en duurzamer te eten. In deze kabinetsreactie wordt een voedselagenda opgesteld voor een samenhangend voedselbeleid.

Natuur & Milieu is het eens met deze constatering en beschouwt de reactie als een stap in de goede richting. De intentie om op het gebied van voedsel niet slechts te kijken naar de productiekant, maar het thema integraal te benaderen, juichen wij van harte toe. We vinden echter dat er meer kan en moet gebeuren om er voor te zorgen dat Nederland koploper wordt in het verduurzamen van de voedselproductie en -consumptie. Onderzoek naar en agendering van thema’s zoals innovatie en gezonde en duurzame voedselconsumptie zijn van belang, maar bij een integraal voedingsbeleid hoort ook een actieve rol van de overheid om de geformuleerde beleidsdoelen te helpen realiseren. Daarbij kan het kabinet verschillende instrumenten inzetten. Hieronder lichten wij drie van onze kernpunten toe, waarop de overheid zich volgens ons moet richten.

1. **Inzetten op innovatie**

Nederland heeft met haar sterke agro- en foodcomplex de kans om koploper te worden in het ontwikkelen, uitproberen, en vermarkten van de voedseloplossingen van de toekomst. Het verspreiden van kennis, niet bulkproductie, moet het uitgangspunt zijn. Het kabinet kan hier een belangrijke regierol vervullen, door het topsectorenbeleid meer integraal op verduurzaming van productie en consumptie te richten en **minimaal de helft van de top-sector-middelen beschikbaar te stellen voor de transitie van een menu met te veel dierlijke eiwitten naar een menu met meer plantaardige eiwitten**.

Daarnaast moeten koplopers de ruimte krijgen te experimenteren met hun vernieuwende ideeën op het gebied van bijvoorbeeld innovatieve stalsystemen, zodat uitbreiding en opschaling kan plaatsvinden. Dit kan onder andere door middel van vergunningverlenging, innovatiesubsidies en de inzet van EU-gelden. Stimuleer daarnaast innovaties in Europese eiwitten voor veevoer, en plantaardige eiwitproducten voor mens en dier door SBiR en het Topsectorenbeleid.

1. **Zet in op gedragsverandering bij consumenten**

Een gedeeltelijke verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen is goed voor de gezondheid, het dierenwelzijn, het milieu en de natuur. De overheid kan een rol pakken bij het stimuleren van gedragsverandering bij consumenten. Voorlichting is belangrijk, maar op zichzelf niet effectief genoeg om gewoonten te doorbreken. Ook meer aandacht voor voedsel in het onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan duurzame voedselconsumptie. Gezonde lunches, schoolfruit en kooklessen dragen bij aan positieve gedragsverandering.

Daarnaast zullen financiële maatregelen bijdragen aan het beïnvloeden van de keuzes van burgers en consumenten. Voorbeelden zijn een **0% btw-tarief op plantaardige producten**, zoals groente, fruit, noten en kant-en-klare vleesvervangers, en het afschaffen van het grootverbruikerstarief voor energie.

1. **Stel integrale ambitieuze normen en doelen**

Maatregelen die zich richten op een enkel aspect van verduurzaming benutten niet het volledige potentieel en kunnen soms zelfs voor afwenteling zorgen. Duurzaamheid in het voedselsysteem moet op integrale wijze benaderd worden. Geen eenzijdige focus op fosfaat, of klimaat, maar integrale systeemveranderingen zijn nodig. Gezonde en duurzame voedseloplossing bieden vooruitgang op meerdere terreinen, zonder op andere aspecten achteruit te boeren. Een voorbeeld is het uitbreiden van het Beter Leven Keurmerk met milieuaspecten, zoals Natuur & Milieu dat samen met de Dierenbescherming opzet. Enkele concrete aanbevelingen zijn:

1. Verbied binnen een termijn van drie jaar schadelijke bestrijdingsmiddelen. Dit kan omdat er inmiddels niet-schadelijke, alternatieve gewasbeschermingsmiddelen en teeltmethodes beschikbaar zijn.
2. Voer een landelijke consumentencampagne gericht op flexitariërs, met het doel de consumptie van plantaardige alternatieven voor vlees te stimuleren en tegelijkertijd voedselverspilling te verminderen.
3. Stel een nieuwe schijf van vijf samen, die uitgaat van gezond en duurzaam voedsel, en waarin de uitdaging om 9 miljard mensen in 2050 binnen de grenzen van de draagkracht van de aarde te voeden is meegenomen.
4. Stel ambitieuze inkoopvoorwaarden en voor het duurzaam inkoopbeleid voor gezond en duurzaam voedsel ook uit. Scherp deze voorwaarden regelmatig aan.

**Conclusie**

Er worden stappen in de goede richting gezet, wat Natuur & Milieu van harte ondersteunt. Nu is het zaak om verdere invulling aan deze agenda te geven door concrete acties op te stellen. We lichten onze punten graag toe tijdens het rondetafelgesprek.

Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu, s.akkerman@natuurenmilieu.nl.