joke schauvliege

vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

antwoord

op vraag nr. 398 van 15 april 2014

van peter reekmans

Wat de schildpadsoorten (roodwangschildpad, geelbuikschildpad, Mississippi zaagrug en Midland zaagrug) betreft, komt vooral de roodwangschildpad wijd verspreid in Vlaanderen voor. Deze verspreiding is hoofdzakelijk tot stand gekomen via introductie door particuliere eigenaars. Door de Europese Verordening 338/97 van 9 december 1996 is sinds 22 december 1997 de invoer van roodwangschildpadden in de Europese Unie verboden. Dit heeft de importfocus verlegd naar de overige uitheemse schildpadsoorten waardoor deze de laatste jaren meer waargenomen worden in de vrije natuur. Hun aantallen zijn in Vlaanderen voorlopig nog beperkt. Aangezien deze uitheemse schildpadsoorten zich omwille van klimatologische redenen niet succesvol kunnen voortplanten in Vlaanderen, worden ze niet als prioritair te bestrijden exoten beschouwd. Wel wordt verder ingezet op monitoring maar vooral op preventie en bewustmaking ter voorkoming van introductie in de leefomgeving.

De stierkikker (ook wel reuzenkikker of brulkikker genoemd) wordt als prioritair te bestrijden exoot beschouwd. Deze kikkersoort heeft als predator een potentieel grote impact op de inheemse fauna en heeft geen natuurlijke vijanden in Vlaanderen. Bovendien kan hij drager zijn van een ziekteverwekkende schimmel die Europese soorten kan besmetten. Op basis van het ISEIA protocol wordt deze soort dan ook als sterk invasief beschouwd. Aangezien het voorkomen van deze soort in Vlaanderen nog vrij beperkt is, is snel en effectief optreden aangewezen. In het interregionaal Invexo project waarin het Agentschap voor Natuur en Bos participeerde, werden bestrijdingsmogelijkheden voor stierkikker onderzocht en op het terrein getest. De concrete implementatie van deze bestrijding wordt momenteel uitgewerkt. Net zoals voor roodwangschildpad, is de invoer van de stierkikker in de Europese Unie verboden.

Over de klauwkikker zijn alleen incidentele waarnemingen in Vlaanderen geregistreerd. Aangezien deze soort eveneens drager is van een ziekteverwekkende schimmel, wordt deze soort nauwlettend opgevolgd zodat snel kan ingegrepen worden indien nodig.

Ook voor de salamander *Pachytriton labiatus* gaat het voorlopig alleen om incidentele waarnemingen. Gezien het invasieve karakter van deze soort wordt deze eveneens van nabij opgevolgd.

Voor de overige kikkersoorten situeert het probleem zich voornamelijk op het niveau van genetische vervuiling. Door onderlinge kruisingen en de genetische dominantie van de uitheemse soorten worden de inheemse groene kikkersoorten (poelkikker en bastaardkikker) teruggedrongen. Veel van deze soorten zijn dan ook ten gevolge van jarenlange kruisingen onderling nog moeilijk te onderscheiden, waardoor een actieve en gerichte bestrijding praktisch onhaalbaar is geworden. Overigens is de Europese meerkikker, die gevestigd en verspreid is in heel Vlaanderen, wettelijk beschermd binnen het groene kikkercomplex (poelkikker, bastaardkikker en Europese meerkikker) en wordt deze als genaturaliseerd beschouwd. Naar analogie met het AlterIAS project voor invasieve uitheemse planten wordt momenteel onderzocht hoe een preventie- en bewustmakingscampagne kan opgezet worden om de problematiek bij handelaars en eigenaars van uitheemse amfibieën en reptielen kenbaar te maken en zo de verspreiding van deze soorten in de leefomgeving te voorkomen.