joke schauvliege

vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

antwoord

op vraag nr. 789 van 6 augustus 2013

van ward kennes

1. De Benelux-landen keurden op 16 juni 2009 een nieuwe Benelux-beschikking vismigratie goed. De nieuwe doelstellingen werden afgestemd op de timing van de EU kaderrichtlijn Water. Bij de recente wijziging van het Decreet Integraal Waterbeleid, bekrachtigd op 19 juli 2013, werd artikel 5, 4°, c) afgestemd op de nieuwe Benelux-Beschikking M (2009) 1. Volgens deze beschikking moeten voor eind 2015 90% van de knelpunten van eerste prioriteit en 50% van de knelpunten van tweede prioriteit opgelost worden.

Sinds 2011 werden in het Bovenscheldebekken geen prioritaire vismigratieknelpunten weggewerkt op onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie. Aan 4 bestaande visdoorgangen op de Zwalm werden in de loop van 2011 aanpassingswerken uitgevoerd om de werking te optimaliseren. Dit gebeurde op basis van aanbevelingen uit een monitoringstudie.

In het Bovenscheldebekken zijn geen knelpunten van 1ste prioriteit meer en nog slechts 1 knelpunt van 2de prioriteit gelegen op onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie. Voor dit laatste prioritaire knelpunt, nl. de Zwalmmolen op de Zwalm, loopt momenteel een ontwerpstudie.

1. Voor het saneren van het resterende knelpunt aan de Zwalmmolen is nog geen gedetailleerde raming beschikbaar.
2. Een aantal visdoorgangen werd uitgebreid door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzocht in opdracht van de VMM. De resultaten blijken in het algemeen zeer positief. Op basis van een eerdere evaluatie van de visdoorgang aan de Ter Biestmolen op de Zwalm in opdracht van de VMM concludeerde het INBO dat de visdoorgang naar behoren werkt. In totaal gebruikten 22 soorten de visdoorgang om stroomopwaarts te migreren, waaronder de Habitatrichtlijnsoorten rivierprik en bittervoorn en de Rode Lijst-soorten serpeling en kopvoorn.