Vraag na soja wys (nog) nie in die prys

DIE groter vraag na sojabone wat deur nuwe persanlegte in Suid-Afrika geskep word, word nog nie in die prys weerspieël nie, sê mnr. Schalk Stapelberg, voorisiter van Graan SA se sojaboonproduksie.

Hy het op Graan SA se kongres gesê dit is die grootste vraag waarmee produseerders worstel. "Die nuwe aanlegte moet al begin voorraad opkoop. Hulle erken self dat gaan baie moeilik wees om dit winsgewend met ingevoerde sojabone te bedryf."

Mnr. Corné Louw, sekretaris van die werkgroep, het gesê as al die nuwe persanlegte vir sojabone eers op dreef kom, gaan dit ver oor ‘n miljoen ton se bykomende perskapasiteit vir sojabone skep en dit gaan ‘n omwenteling in die bedryf veroorsak.

Gegrond op al die nuwe aanlegte en ‘n voldoende vraag na sojaboon-oilcock en olie behoort die produksie van sojabone te verdubbel tot 1,6 miljoen ton om in die plaaslike vraag te voorsien.

Louw sê die landboumaatskappy VKB se aanleg is reeds in produksie en het ‘n vermoe van 360 ton per dag. Nedaan se aanleg by Mokopane se vermoe sal 750 ton per dag wees en sal volgens beplanning teen Julie gereed wees. Russel Stone se aanleg by Bronkhorstspruit, wat teen dieselfde tyd gereed behoort te wees, se vermoe is 700 ton per dag.

Nobell Grain by Standerton mik vir September en die kapasiteit sal 2 000 ton per dag wees. Dan is daar ook nog aanlegte van Wilmar Continental by Viljoenskroon en Willotton by Isando waarvan die kapasiteit nie bekend gemaak is nie.

Dr. Jan Dreyer, vorige direkteur van die Landbounavorsingsraad (LNNR) se Instituut vir Graagewasse (IGG), sê daar is geen twyfel daaroor dat die vraag na sojabone met verloop van tyd gaan groei en dat dit ‘n geweldige wereldbedryf gaan raak nie. Benewens melies, word van die meeste navorsingsgeld aan sojabone bestee. Hy sê dan word veral gekyk na twee dinge: om sietketoesteande te probeer hokskaan en ook om droogteverdraagsaamheid te verbeter.

"Verder word daar gekyk na bakterieel by sojabone, maar dit lê nog érens in die toekoms. Hoe meer geld in navorsing inge pomp word hoe beter gaan die resulute wees. Die toekoms vir die bedryf lyk bale rooskleurig."

Nagmuise vernietig duisende hektare

‘N OPNAME het getoon dat springhaasrotte van jaar soet wat 55 000 ha se aanplanting in somerseagbiede vernie-tig het, sê mnr. Corné Louw, sekretaris van Graan SA se sojaboonwerkgroep.

Hy het op Graan SA se jaar-kongres gesê daar is boere in destekte, soos Hoopstad en Wesselsbron, wat die plaas glad nie geken het nie en van jaar maklik 200 tot 300 ha moes oorplant wees skade. Die springhaasrotte, ook bekend as nagmuise, vreet sade wat ontkiem het.

"Ons het 4 tot 5 jaar terug begin om navorsing daarover te doen. Daar is nou ‘n komitee van kundiges bymekaar wat teen stroopdie ‘n geïntegreerde plan gereed wil hê wat boere op die plaas kan toepas,‘s Louw. Dit sluit chemiese bestryding sowel as ander maatreëls, soos die vestiging van uile en ander roofdier, in.

"As jy wil plant en daar is probleme met die rotte is dit te laat. Bestryding moet reeds na stroopdie begin."

Louw sê die ontkiemende saadjie gee ‘n reuk af. Die chemiese maatskappy Bayer werk aan ‘n saadbehandeling wat die reuk neutraliseer. Die middel is in die tweede jaar van toete en is hopelik in die naby toekoms gereed wees.

Mnr. Schalk Stapelberg, voorisiter van die werkgroep, sê boere moet nie die plaag onderskak nie. "Dit is ‘n plaag wat jaarliks ál groter word."

Dr. Gerhard Verdoorn, plaagbestrydingskundige, het ook vroegeges tydsberekening is deurslaggewend. Die rotte moet in die winter bestry word wanneer die lande rus en die diere op huilewasbaarste is. As dit gedoen word in planttyd wanneer die skade aangrig is, word dit geld- en tydmoe.

NICO VAN BURICK