UILEN en VWG in Oirschot al meer dan 25 jaar

Woensdagavond 11 mei 2022 vond in Theater De Speeldoos in Vught de symbolische aftrap van het uilenseizoen plaats. Op deze avond werd terug gekeken op de resultaten van het afgelopen jaar 2021 en waren er interessante sprekers. Dit jaar konden wij elkaar eindelijk weer fysiek ontmoeten en daar werd door ruim tweehonderd vrijwilligers gebruik van gemaakt.

Ook onze vogelwerkgroep is ook van de partij en steekt weer flink wat informatie op. De steenuilen gaan als een speer en de kerkuilen lijken goede kansen te hebben, de verwachtingen zijn hoog. Deze avond is meestal het startsein om aan de slag te gaan met controles in het veld.

Maar al snel zal blijken bij de Oirschotse nestkastgroepjes die hun ronde langs de broedende vogels in de nestkasten hebben gedaan, dat de verwachtingen niet uitkomen. Steenuilen paartjes hebben dit jaar veelal kleine legsels (1-2 ei) en dus ook matig rendement. Normaal is een legsel 5-6 eitjes. Toch schiet er dit jaar een paartje bovenuit met zelfs 6 eitjes die parmantig bebroed werden. Helaas hoor je dan later dat minstens 2 jonge uiltjes bij het uitvliegen de straat hebben opgezocht, en auto’s stoppen helaas nooit. Op een ander adres stopten ze wel omdat een uiltje in de berm zat. Een paar minuten later werd de takkeling terug de tuin in gezet omdat daar rustig opgroeien wel kan. Helaas is dan predatie door kraaien of eksters weer een feit en worden vakkundig de oogjes uitgepikt. Zo komt het dat (landelijke norm) maar 1,25 jong per jaar er voor kan zorgen dat de soort blijft bestaan op die plek. Een legsel van 5 stuks bleek onbevrucht verlaten te zijn.

Eigenlijk moet ik eerst vertellen dat we in Oirschot 2 uilenwerkgroepen hebben die met uilen bezig zijn. Rinus en Rinus werden ze wel eens genoemd bij de start, die de kar trokken. Rinus van den Boomen in de Beerzen en ondergetekende in oud Oirschot. Dat loopt al jarenlang (25 jaar) als een tierelier en houden we nauw contact. Veelal als er ergens een nestkast bedreigd wordt en we samen op de barricade moeten om de uilen te sparen uit een verbouwing of sloop.

Ik hoor dan nu dus dat er in O.W.Middelbeers in 2022 helemaal geen kerkuilen zijn gaan broeden en ze wat beduusd in de nestkast blijven sluimeren. Deels omdat er geen partners zijn door de afgelopen barre winterse tijden. Ook in Oirschot speelt dat zeker mee, met zeker 3 uilen die hier dood gevonden werden en de paartjes dus incompleet zijn geworden. In goede jaren komt dan steevast wel een nieuwe partner even kennismaken en gaat het treintje weer door. Nu blijkbaar toch even niet en blijkt er veel schade te zijn.

Toch hebben we hier in Oirschot op zeker 3 plekken jonge kerkuilen mogen begroeten, dus hier valt het wel iets mee. Want de aantallen paartjes kerkuilen is in de Beerzen en in Oirschot zowat gelijk (6-7) en ook de muizenstand is zeker vergelijkbaar. En daar draait alles om bij de uilen! Geen eten (muizen) dan is er geen paring en worden er ook geen eieren gelegd en niet gebroed. Maar . . we mogen niet klagen hier gaat het beter.

Toch heb ik in de database Uilenmonitor wat jonge uilen (kerk- en steenuilen) mogen invoeren, en zal later blijken hoe het er bijstaat in Oirschot. De steenuilen hebben gelukkig een breder menu en pakken ook kever, worm of vogel als de muizen even ontbreken.

Brabants Landschap heeft de coördinatie van valbeveiliging en nestkasten aanleveren en de “uilenmonitor” houden ze in de lucht, die wij coördinatoren voeden met onze broedresultaten.

Uilenwijsheden 8 november 2022 Als afsluiter hebben we dit jaar van Cristien Hermsen en Anita van Dooren tijdens de lezing van 8 november gehoord welke uilen we hier hebben. De avond “wijsheden van uilen” was in een korte tijd volgeboekt en moesten we helaas vele mensen nog teleurstellen. Tijdens deze avond kwamen nog andere nestvoorzieningen aan bod, zoals manden in bomen voor de ransuilen! En vind je op de meest logische plekken de steenuiltjes met kort begraasde weilandjes en kleinschalig boerderij erfjes, deze wormen en kever eters kunnen niks met hoge vegetatie. De kerkuilen zitten bij ons niet meer in kerken omdat daar een waar terreur heerst van kauwtjes die vechten voor zo’n onderkomen. Jaren geleden zijn de gebouwen gaasdicht gemaakt. Bij de boeren en buitenlui zijn wel de kerkuilen aanwezig en schijten de boel onder. Voor de ransuilen hebben we nog geen goed beeld en heel soms mag ik er eentje invullen op de broedvogellijsten van Kampina. Ook de winterslaapplaats is de laatste jaren niet gebruikt. Dikwijls mochten we in de winter nog winterroestplaatsen noteren maar dit dus ook niet meer. En de oehoe is net buiten onze gemeentegrenzen actief en dus niet als broedvogel wel eens aanwezig. De big 6 zijn dus in Oirschot de big 5.

Helaas zijn er in Oirschot nog mensen die uilen in kooien houden, zoals een tiener die zo gebiologeerd is geraakt en besluit een Harry Potter-uil in de kooi te gaan houden. Nog verder gaan de valkeniers die uilen importeren en er mee kweken om andere kleuren te kunnen laten zien op hun shows. Gelukkig is daar een landelijke strijd tegen gaande.

Een belangrijk iets wat we voor de uilen kunnen doen is de rommelige overhoekjes te laten voor wat het is. Niet alles zo netjes rond het huis opruimen maar juist schuilplekken maken voor de vogels. Leg snoeimateriaal niet bij de gemeentewerf op de grote hoop maar maak zelf een takkenril in je tuin, goed voor velen. Heb je iets meer ruimte maak dan een muizenruiter en kweek wat ‘snacks’ voor de uilen. Zorg voor kort begraasd grasland zodat de uiltjes bij de prooien kunnen. Voorkom verdrinken en maak drinktonnen veilig voor paard en uil. Stop vooral ook eens als u een uiltje op straat tegen komt, want meestal vinden wij ze platgereden in de bermen. En vooral geef ze rust en de ruimte in uw schuur of op het perceel.

Een steenuilpaar heeft een gebied van zo’n 500 mtr rondom een broedplek of kast. Daar verblijven ze het gehele jaar door en dus is deze plek “het hele jaar beschermd gebied”. De jongen wordt op een gegeven moment de deur gewezen en moeten zelf een nieuwe plek en partner gaan zoeken. In die tijd kan je ze overal wel tegen komen en mag je er gewoon van genieten. Niet meteen roepen om een nestkast want dat werkt zo niet.

De uilenwerkgroepen hebben afspraken met elkaar gemaakt en gaan nooit bij een andere werkgroep in het gebied hun dingen doen. We komen het nog te vaak tegen dat er plots weer zo’n ‘decoratie-kast’ is komen hangen bij iemand die zo nodig de uiltjes (die bij de buren wonen) in hun tuin willen hebben. Je moet het gewoon niet willen!

Bedreigingen Die zijn er zeker ook wel als bijvoorbeeld een boom te dicht bij het huis is gekomen en/of teveel zonlicht- of bladverlies geeft. De hovenier moet er maar eens met de motorzaag in en die uilenkast dan maar weg. Gelukkig kunnen we dan een oplossing aandragen en zo’n bewoonde nestkast ergens anders op het perceel hangen. Heerlijk is het als dat blijkt te werken en een broedsel met jongen oplevert.

Bedreigingen zijn er ook als ergens een subsidiepot is vrijgekomen en een grondige renovatie op gang wordt gezet. Dan vliegen we in de pen en hopen op een redelijk overleg, zoals nu bij de Oude toren in Oostelbeers.

Bedreigingen zijn er ook als plots besloten wordt om ‘die schijtbeesten’ de deur te wijzen en de opslagschuur en materieel uit het zicht achter afsluitdoeken of dikke deuren te gaan stallen. Dan kunnen we in overleg altijd nog in de buitenwand een ingang maken die rechtstreeks naar de kerkuilkast gaat en ze dus niet meer door de schuur kunnen vliegen.

Bedreigingen zijn er ook als een gastgever zijn uiltjes te vaak verstoren gaat en de hele familie laat mee genieten van die mooie kleine uiltjes. Dat duurt meestal niet lang en vertrekt de hele familie steenuil naar veilige oorden. En vraagt men zich af hoe dat toch kwam. Nou dan moet je die ladder niet bijna permanent onder de kast hebben staan, want ook dat valt ons op! Want we kijken veel vaker vanaf de straat naar zo’n kast dan menigeen door heeft. Twee keer per jaar staan we op de stoep voor broedgeval bevestiging en later om de kast schoon te maken. Drie jaar later is er dan gelukkig toch weer een uiltje op de kast die het wil gaan proberen met haar partner.

Het gaat goed met onze uilen en dat laat de bezettingskaart goed zien. Helaas delen ze ook mee met de vele vogelziekten en onze kundige onveilige leefgebieden.

EEN UIL HOORT NIET IN EEN KOOI

DIET MOET KUNNEN VLIEGEN IN DE VRIJE NATUUR