## Analyse Kamerbrief mestbeleid

**Afroming bij overdracht rechten**

Het eerste onderdeel van het plan van aanpak van LNV is verwerkt tot een wetsvoorstel. Voor de melkveehouderij is dit onderdeel van hun crisisplan. Deze maatregel kan, afhankelijk van de omvang van de handel, zeer effectief zijn voor deze sector. Maar voor de korte termijn levert het beperkt resultaat op. Voor de pluimvee- en varkenshouderij is de situatie anders. De pluimveesector is het volledig oneens met de afroming die aan de pluimveesector wordt opgelegd. De pluimveesector heeft geen mestprobleem want de sector heeft de afzet van pluimveemest al jaren geleden goed geregeld. 95% van de pluimveemest komt niet op de Nederlandse bodem en wordt geëxporteerd, verwerkt tot korrels of er wordt energie mee opgewekt. Bovendien zal de pluimveesector door ontwikkelingen in de sector ook in 2025 onder het mestproductieplafond komen. De dieraantallen in de pluimveehouderij zullen dalen door bedrijven die vanwege de LBV-regelingen stoppen of doordat bedrijven minder dieren gaan houden bijvoorbeeld vanwege omschakeling naar BLK1ster vleeskuikens. Doorvoeren van de afroming helpt niet in het terugwinnen van het vertrouwen in de overheid en straft een sector die juist vooroploopt. Ook de varkenshouderij is fel tegen de afroming en mogelijke generieke korting welke genoemd worden in het plan van aanpak mestmarkt gericht op de varkenshouderij. De varkenshouderij zit al jaren onder de geldende mestproductieplafonds en heeft al substantieel geleverd middels afname POR rechten, SRV en de autonome ontwikkeling. Daarnaast hebben ook nog veel varkenshouders zich aangemeld voor de LBV/LBV+ en wordt het grootste gedeelte van de mestproductie verwerkt. Om op voorhand al impactvolle maatregelen te nemen die wellicht niet nodig zijn om doelen te halen vindt POV veel te voorbarig en absoluut niet nodig.

**Voerspoor**

Het voerspoor is ook onderdeel van het crisisplan van LTO Melkveehouderij, NAJK, NZO en De NatuurWeide. Door minder eiwit te voeren kan er bespaard worden op mestafzet. 1 gram minder eiwit op 100 koeien staat ongeveer gelijk aan 30 kuub minder mestafzet. Dit helpt direct op het boerenerf. De crisisplan partijen zijn in overleg hoe de keten hierin kan faciliteren.

**Graslandnorm**

LTO Melkveehouderij is tegen generieke maatregelen voor grondgebondenheid op bedrijfsniveau. Daarbij draagt de graslandnorm niets bij in het oplossen van de mestcrisis, in onze ogen is het dan ook onbegrijpelijk dat dit is opgenomen in het plan van Adema. De graslandnorm zet individuele bedrijven klem terwijl er juist behoefte is aan oplossingen en perspectief.

**Inzet banken en ketenpartijen**

Er is bereidheid om vanuit banken en keten de sector te helpen in de huidige mestcrisis maar mogelijkheden voor de korte termijn zijn beperkt én de keten en sector kunnen dit niet alleen. LTO Melkveehouderij blijft daarom benadrukken dat er voor de korte termijn een overgangsderogatie noodzakelijk is, hier is een daadkrachtige overheid voor nodig.

**Brede beëindigingsregeling**

LTO Melkveehouderij is niet tegen een vrijwillige beëindigingsregeling waar meer ondernemers aan deel kunnen nemen dan met de huidige regelingen het geval is. Maar in het crisisplan hebben LTO, NAJK, NZO en De NatuurWeide nadrukkelijk gevraagd om een brede structuurverbeteringsregeling waarbij ook de blijvers worden ondersteund en waarbij er écht wordt gewerkt aan toekomstperspectief. Hier zien we helaas nog niets van terug.

**Verhoging subsidie behoud graslandareaal**

Het is goed om te zien dat de waarde van grasland wordt erkend. Echter, de aangeboden compensatie staat niet in verhouding met de impact van de verloren derogatie. Hiervoor is de vergoeding simpelweg te laag. Daarnaast lopen veel bedrijven tegen de de-minimis grens aan waardoor er geen gebruik gemaakt kan worden van de compensatie. LTO Melkveehouderij roept daarom met klem op om gelijktijdig met de hogere vergoeding ook de de-minimissteun te verhogen.

**Mogelijkheden Renure**

Het voorstel van de Europese Commissie is onlangs in consultatie geweest, maar onduidelijk blijft wanneer dit geïmplementeerd wordt. Daarnaast zijn er nog essentiële punten die aangepast moeten worden om Renure met succes en impact te implementeren.

**Crisisplan sector**

LTO Melkveehouderij heeft samen met NAJK, NZO en De NatuurWeide het Crisisplan aangeboden waarin gevraagd wordt om een overgangsderogatie af te spreken in Brussel.Weliswaar geeft de minister aan dat hij weer in gesprek wil met Brussel als plannen geïmplementeerd zijn maar dit zal op zijn vroegst begin 2025 zijn. . De voorstellen van de Minister hebben te laat en opgeteld onvoldoende effect op de huidige mestmarkt. Er zullen heel veel boeren blijven die al dit jaar hun mest niet geplaatst krijgen en daar waar het wel lukt gaat het tegen onverantwoord hoge afzetkosten. Er is in de ogen van LTO Melkveehouderij geen afdoende oplossing zónder een overgangsregeling waarin in Nederland tot eind 2027 op grasland 230 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest mag worden geplaatst. De brief van Adema maakt nog niet duidelijk hoe de overheid hiermee aan de slag wil, wat ons betreft is dit een gemiste kans.

Op basis van het hoofdlijnenakkoord willen we dan ook graag met een nieuwe minister om tafel om zo snel mogelijk het gesprek in Europa te kunnen starten.