*Wageningse hoogleraar Imke de Boer stelt de hamvraag in haar boek:*

**Past het dier nog op ons bord?**

Met het nu zeer actuele boek *‘Past het dier nog op ons bord’* treedt hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen *Imke de Boer* in de voetsporen van *Jonathan Safran Foer*, die in 2009 met zijn wereldwijde bestseller ‘*Dieren eten’* vanuit een persoonlijke zoektocht met een mix van wetenschappelijke kennis, filosofie en onderzoeksjournalistiek een onthullend boek schreef over de gevolgen van de industrialisering van de dierhouderij en onze verhouding tot (landbouw)dieren.

Waar Safran Foer vooral inzoomde op de gruwelijke en mens- en dieronwaardige omstandigheden in de Amerikaanse slachterijen, benadert Imke de Boer het vraagstuk over onze omgang met dieren vanuit haar Wageningse zoektocht. Ze beschrijft hoe ze na jarenlang onderzoek gedaan te hebben naar diergezondheid en het optimaliseren van productie, zichzelf steeds meer vragen begint te stellen over dierenwelzijn en de relatie tussen dierhouderij en de gezondheid van de mens en de planeet. Vanuit deze nieuwe wetenschappelijke zoektocht kwam Imke de Boer met haar onderzoeksteam tot de conclusie dat beperkte consumptie van dierlijk voedsel past in een toekomstbestendig voedselsysteem, waarbij graslanden die niet geschikt zijn voor humane productie worden gebruikt voor graasdieren en varkens en kippen worden gehouden op reststromen. In 2020 won zij hiervoor , samen met een team van boeren, wetenschappers en creatieve voedselsysteemdenkers, de Rockefeller Food System Vision Prize.

In dit zeer persoonlijke boek gaat Imke in haar zoektocht nog wat verder. Kunnen we dieren wel in ‘eigendom nemen’? En staan we niet voor een soort natuurlijke evolutie in ons denken waarbij we ons als mens en zoogdier niet meer boven het dier kunnen plaatsen. Nu is het bijna ondenkbaar dat tot 1956 een vrouw in Nederland als handelingsonbekwaam werd beschouwd. Ze mocht na haar trouwen niet meer werken, niet zelfstandig een bankrekening openen of zonder toestemming van haar man op reis. Gaat ook de emancipatie van het dier via dergelijke lijnen lopen?

Het mooie van dit boek is de combinatie van enerzijds een indrukwekkende overdracht van wetenschappelijke kennis over dierhouderijsystemen, mest, klimaat, gezondheid en alles wat verbonden is aan ons voedselsysteem. En anderzijds de persoonlijke anekdotes startend met de beschrijving van haar eigen jeugd als een kind dat niet uit de natuur en van de boerderij was weg te slaan, naar een vrouw die met alle verworven kennis als ‘gewoontedier’ nog geen afstand heeft kunnen nemen van haar yoghurtontbijt en af en toe een eitje.

Het zou mooi zijn als Imke de Boer in het oververhitte debat over stikstof ook een plaats krijgt aan de talkshowtafels. Het achterliggende onbehagen over met name de intensieve dierhouderij met alle drama’s die we qua ruimingen en dierziekten de afgelopen decennia achter de rug hebben staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een veel breder debat wat gevoerd zou moeten worden over onze relatie met dieren. Een zeer aanbevelingswaardig boek! Nu te bestellen of te koop in de boekhandel.

*Bert van Ruitenbeek, Stichting Demeter*