Ira H. van Eelen,

Dochter van Willem van Eelen, eerste patenthouder Kweekvlees 1997

Nieuwe voorzitter Stichting InVitroMeat

Lid van de adviesraad JUST

Dit is de eerst keer dat er een ronde tafel gesprek zal gaan over kweekvlees en dat is gezien 40 jaar geschiedenis en potentiele impact, de hoogste tijd. Ik ben verheugd dat wij om tafel gaan n.a.v. een goed bedoelde, misschien naïeve actie. Een poging om op kleine schaal, transparant en gecontroleerd in gezamenlijkheid met de overheid kweekvlees te introduceren in 2018. De gedachte dat de tijd er rijp voor is, mijn blijdschap dat het product het lab uit kan en het vertrouwen dat we hier op zitten te wachten was/is mijn drijfveer.

Ik ga aan tafel als prive persoon zonder bedrijf en als “de dochter van”. Toch ga ik binnen dat blok graag aan tafel omdat alle inmiddels meer dan 25 kweekvlees startups in de wereld hun oorsprong vinden in het werk van mijn vader. Een man die zijn missie en idee pas als geslaagd zou betitelen als kweekvlees uit het lab op het bord en in het vleesschap ligt. Zijn visie voor dit product was de groeiende vlees- en vis markt grotendeels te vervangen zodat leed, vervuiling en ziektes voorkomen worden.

JUST is als “foodtech” bedrijf één van die kweekvleesstartups. Zij hebben mij gevraagd in hun adviesraad zitting te nemen, nadat zij de patenten van mijn vader hadden verkregen. Patenten die geschreven zijn om daarmee, begin deze eeuw de eerste Nederlandse subsidie te krijgen waarmee drie universiteiten en een vleesverwerkingsbedrijf onderzoek konden doen naar het kweken, het voeden en het introduceren van kweekvlees. Patenten die met veel prive geld gefinancierd zijn en mijn vader op 88 jarige leeftijd in 2011 moest verkopen omdat hij de kosten niet meer kon dragen.

Hoe sterk de rol van een overheid kan zijn toont deze geschiedenis aan. Slechts een paar miljoen subsidie is voldoende gebleken om als Nederland aan de wieg te staan van een industrie die een belangrijk verschil zal gaan maken in de transitie die nodig is om de wereldbevolking gezond, voldoende- en milieuveilig te voeden. Kweekvlees is voor politiek en overheid misschien een nieuw terrein. Voor onderzoekers en ondernemers is het minder nieuw maar gezien strengere wetgeving zijn onderzoekers en ondernemers steeds afhankelijker geworden van politiek en overheid. De rol van de politiek is dus wellicht groter dan ze beseffen. Juist nu niets doen betekent dat we het stokje volledig overgeven aan andere landen. Want kweekvlees producten zijn er en komen er, dat is onvermijdelijk. Het is aan politiek en overheid om te bepalen wat de rol van Nederland zal zijn in het product dat binnen een paar jaar op de Nederlandse markt ligt.

De vraag die nu voor u ligt is hoe Nederland als krachtig voedsel productieland blijft anticiperen, om krachtig te blijven. Getouwtrek in inactiviteit lijkt ervoor gezorgd te hebben dat we onze leidersrol in kweekvlees kwijt zijn geraakt en achterop dreigen te raken.

Ik ben van mening dat in de laatste 15 jaar meer gedaan had moeten worden om onze “kweekvlees voorsprong” te borgen. Tegelijk is het heugelijk om te zien hoe gretig onze technieken- en ideeën op andere plekken omarmd en aangevuld worden.

Ik nodig u allen uit deze bedrijfstak, die nu nog veel weg heeft van een community, te leren kennen, te bestuderen maar vooral welkom te heten. In een wereld waar slimme koppen door zingeving gedreven worden, ontstaan interessante zaken en in dit geval vooral lekkere dingen.

Laat het duidelijk zijn dat ik vol blijdschap naar Azië? of Amerika? zal reizen om daar de introductie van mijn vaders vlees bij te wonen. Maar ik hoop dan terug te keren naar een plek waar we klaar zijn om die introductie een goed vervolg te geven. Niet één, die door onwetendheid, slechts angst voor het onbekende- of ongeloof kent maar één waar door kennis, vertrouwen in- en een verlangen naar die nieuwe mogelijkheid heerst .

Voorlopig zal ik het jammer blijven vinden dat het tot op heden niet gelukt is de 2500 kilo kweekvlees die Albert Heijn begin deze eeuw als introductiepakketten voor hun supermarkten heeft besteld af te leveren.

Graag had ik hier in Nederland de eerste marktintroductie gezien, Nederland als gidsland willen zien en een inspirerende Nederlandse kweekvlees community willen ontmoeten. En als gevolg daarvan in Nederland een bloeiende nieuwe industrie willen zien die banen genereert, waar geld verdient wordt en waar de Nederlandse subsidies uit belastinggeld betaald terug naar de Nederlanders vloeit.

Onze geschiedenis laat zien dat wij nieuwe voedselproducten goed kunnen vermarkten. Laten wij die expertise inzetten door van kweekvlees een transparant en betrouwbaar product te maken en laat onze kenniseconomie voldoende knappe koppen creëren die kweekvlees goed op de menukaart kunnen zetten.

Zo vraag ik u te onderzoeken of dat wat de huidige “Voedselveiligheid” wetgeving wil bereiken de volledige lading van wat voedselveiligheid inhoud niet in de weg staat (voldoende voor iedereen, zonder milieu schade). Het principe is goed maar dient het op deze manier het doel op de juiste manier…en op tijd? Ik verwacht dat ruimte voor experiment daarbij nodig zal zijn om meer kennis en veiligheid te genereren. Creëer daarom ruimte voor gezamenlijke (bijv. i.s.m. het RIVM, chefs, creatieven, media, etc.) gecontroleerde experimenten, waar consumenten via informed consent op een veilige manier kweekvlees kunnen proeven.

Ik vraag u te zorgen dat het kabinet onderzoekt of het wel reëel is te verwachten dat de innovaties die nodig zijn om de enorme uitdagingen die er, met een groeiende bevolking en een te zwaar belast milieu zijn, door ondernemingen of startups opgelost kunnen worden zonder steun van overheden.

Ik vraag de politiek op reis te gaan samen met knappe koppen en zakelijke partijen om zo meer kennis te vergaren over de huidige Kweekvlees industrie in het buitenland.

Ik vraag u om de gevolgen van wettelijke bepalingen daar waar het belangrijke innovaties betreft, goed te volgen en daar waar nodig ruimte te creëren of steun te bieden. Per slot gaat het nooit om de wet maar om het doel van de wet.

Ik vraag u breed naar het potentieel van kweekvlees te kijken dat, net als vlees, een plek zal krijgen binnen de grote vleesverwerkingsbedrijven maar ook lokaal bij boeren en uiteindelijk zelfs thuis op ons aanrecht. Zo voorzie ik dat juist boeren middels kweekvlees onze belangrijkste voedselproducenten blijven.

Ik vraag u te zorgen dat overheden samen met wetenschappers, chefs, creatieve, boeren en bedrijfsleven proactief communicatie en informatie gaan creëren die zorgt dat voedselinnovaties goed begrepen worden. Alleen zo zal hun werking ten behoeven van een beter milieu voor mens en dier snel effect kunnen hebben.

Binnenkort hoop ik als de nieuwe voorzitter van de “oude” invitro meat stichting daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Want ik ben mij, sinds ik terug ben gekomen naar deze materie, ter degen bewust, dat wat voor mij als vanzelfsprekend is, voor velen dat nog niet is.

En dat kan beter.