**Twee typen nieuwe veredelingstechnieken**

De Europese Commissie stelt voor om NGT-toepassingen in twee categorieën op te delen. In de eerste categorie (type 1) vallen de gewassen die ook met conventionele veredelingstechnieken verkregen zouden kunnen worden, of die in de natuur zelf zouden kunnen ontstaan. Voor deze categorie geldt slechts een notificatieverplichting, die eenvoudig zou moeten zijn en zeker een vereenvoudiging vormt van de huidige GMO-wetgeving. Voor deze type 1-gewassen gelden dan geen labelings- en detectieverplichtingen. NGT-gewassen die niet voldoen aan de criteria voor categorie 1, vallen in categorie 2. Voor dit type 2 geldt een ‘GMO-light procedure’. Een uitgebreide veiligheidsbeoordeling blijft verplicht, maar de huidige lange, complexe en dure GMO-procedure wordt vereenvoudigd. Ook worden verbeteringen voorgesteld om een gelijk speelveld te behouden in de EU, zodat individuele lidstaten geen mogelijkheid krijgen om teelt van goedgekeurde gewassen tegen te houden. Daarnaast bevat het voorstel verschillende stimuleringsmaatregelingen die de ontwikkeling van duurzame gewassen bevorderen en drempels en kosten voor het mkb verlagen. Er blijven echter vragen bestaan over de toepasbaarheid van de toetsingscriteria, aangezien ze niet altijd strijken met wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld voor het maximale aantal baseparen waarop veredeling is toegestaan. Daarnaast blijft onzeker welke informatie een aanvrager moet aanleveren ter toetsing, het grootste struikelblok in de huidige GMO-wetgeving.

**Biologische teelt**

Het conceptvoorstel stelt dat alle NGT-gewassen, ongeacht de categorie, voor de biologische sector gezien moeten worden als GMO. Kortom, NGT-gewassen mogen niet gebruikt worden in biologische teelten en ketens. Dit betekent dat ook gewassen uit type 1, die dus als even natuurlijk als klassieke veredeling worden beschouwd, niet in de biologische teelten gebruikt mogen worden. Daarmee handhaaft de Commissie het co-existentieprincipe in deze wetgeving. Uit het conceptvoorstel blijkt niet hoe deze bepaling in de praktijk te handhaven valt, zeker in het geval van buitenlandse import van plantmateriaal.