**Broedgevallen Grauwe Kiekendieven nabij Ouwe Syl**

In 1990 vond Ben Koks in Oost-Groningen het laatste nest van een grauwe kiekendief in Nederland in een luzerneakker. Er was echter een probleem; de luzerne zou gemaaid worden voordat de vogels zouden uitvliegen. Ben regelde met de boer en de groenvoerdrogerij BV Oldambt, die het gewas oogstte, dat de maaiers het nest zouden ontzien. Dit was het eerste nest dat werd beschermd en er vlogen drie jongen uit…er volgden in de loop van de jaren nog honderden.

Ben Koks is ook de oprichter van de Werkgroep Grauwe Kiekendief die na de bescherming van dit eerste nest in de loop van de jaren honderden nesten hebben beschermd tegen werkzaamheden op het land en tegen grondpredatoren als vossen en marters door middel van beschermingskooien rond het nest. Hierdoor is het aantal broedparen van de grauwe kiekendief vanaf 1990 gestaag gestegen tot een totaal aantal van rond de 60 broedparen in Nederland op dit moment.

Doordat de geschikte broedgebieden in Oost-Groningen op een gegeven moment volledig bezet waren, zochten de grauwe kiekendieven andere geschikte broedgebieden. Zo broeden ze nu ook in Flevoland en in Friesland, en wel op Het Bildt!

Het begon hier allemaal in juli 2011, toen Epi Mulder op één van zijn fietstochtjes een mannetje grauwe kiekendief met prooi zag en ineens het vrouwtje erbij, waarna prooioverdracht plaatsvond en het vrouwtje daarna in het graan zag landen. Het kon niet missen, dat was een nestplaats! Wij hebben toen meteen de Werkgroep Grauwe Kiekendief ingeschakeld en zij waren uiteraard meteen heel erg enthousiast en hebben ons geholpen het nest te beschermen. Helaas lagen de twee jongen dood in het nest toen we ze zouden ringen. Oorzaak onbekend.

We moesten wachten tot 2014 toen er weer een grauwe kiekendief opdook. Het mannetje had zogenaamde wingtags in de vleugels. Wingtags zijn vleugelmerken in verschillende kleuren, in combinatie met een code (symbool, cijfer of een letter), waardoor de vogel individueel herkenbaar is. Vanaf 2007 tot 2013 zijn in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje 5.000 juveniele (jonge) grauwe kiekendieven van wingtags voorzien. Dit is gebeurd in het kader van een Frans onderzoek naar de verspreiding van juveniele grauwe kiekendieven. In combinatie met reproductiegegevens is zo een voorspelling van de populatieontwikkeling te maken. Dit wordt gebruikt om op grote schaal passende instandhoudingsmaatregelen te ontwikkelen en de bescherming in tijd en plaats te optimaliseren.
Door deze wingtags weten wij dat deze vogel als nestjong geringd is op 13 juli 2012 in de omgeving van Noordbroek, Oost-Groningen en nu sinds 2014 elk jaar een nest jongen heeft grootgebracht op Het Bildt.

Vanaf 2014 hebben de grauwe kiekendieven dus elk jaar succesvol gebroed op Het Bildt. De eerste twee jaren telkens één broedgeval, van de ‘wingtagman’, in 2016 drie broedgevallen en afgelopen jaar vier broedgevallen, waaronder twee nabij Ouwe Syl/Nije Syl.

Afgelopen jaar kregen wij al snel een melding dat het mannetje met wingtags weer was gezien. Vanaf begin april arriveren de eerste grauwe kiekendieven uit West Afrika, na een gevaarlijke reis van hemelsbreed 5200 km. Na half mei beginnen de paren hun broedgebieden te bezetten. Ons bekend mannetje had de afgelopen jaren drie nesten grootgebracht en deze nesten lagen binnen een straal van 500 m.! Deze vogel is dus behoorlijk plaatstrouw, dus was het ook niet vreemd dat hij nu weer een nest binnen die straal van 500 m. had. Het enige wat een beetje apart was, was dat ik het mannetje met twee vrouwtjes zag baltsen halverwege mei…

Al snel bleek er ook een paartje nabij Nije Altoenae te zitten en tijdens een rondje fietsen, zag ik ook nog een paartje baltsen nabij Nije Syl! Al vrij snel hadden we ook de nestpercelen gevonden en werd er contact met de betreffende boeren opgenomen. Wat dat betreft hebben wij hier in de omgeving fantastische boeren, want net als de jaren hiervoor waren ze allemaal erg enthousiast en wilden ze volledig meewerken om de nesten te beschermen om zodoende een goed broedresultaat te behalen.

Al redelijk snel bleek dat het nest van de ‘wingtag-man’ was verlaten, helaas dus geen succes voor hem dit jaar……of toch? Het mannetje werd namelijk nadat was vastgesteld dat het nest was mislukt wel nog steeds in de buurt gezien. Nu kan hij natuurlijk blijven rondhangen, maar toen ik hem op de Koedijk met een prooi in de poten als een streep richting Ouwe Syl zag overvliegen wist ik genoeg; hij moest nog ergens een vrouwtje en een nest hebben! Dat is namelijk typisch gedrag van een grauwe kiekendief. Deze soort kan wel in een staal van 30 km. rond het nest jagen, maar als ze dan wat hebben gevangen, vliegen ze in één lijn richting het nest. Daar vindt dan prooioverdracht plaats en als er nog geen jongen zijn, eet het vrouwtje de prooi ergens op en vliegt dan terug naar het nest. Als er jongen zijn, vliegt ze met de prooi naar het nest om er de jongen mee te voeren. Als we dus zien dat het vrouwtje met prooi naar het nest gaat, weten we dat er jongen zijn en zodoende kunnen we ook ongeveer bepalen wanneer de jongen uit het ei gekropen zijn. Ik wist dus dat er nog ergens een nest moest zijn, nu alleen nog waar?!

Het komt sporadisch vaker voor dat een mannetje twee vrouwtjes en nesten heeft. In een heel goed muizenjaar (voedsel), kan dat ook goed gaan en kan het mannetje dan twee nesten met jongen grootbrengen. Afgelopen jaar was geen supergoed muizenjaar, dus waarschijnlijk kon het mannetje al vrij snel de beide vrouwtjes niet genoeg voedsel brengen, waardoor er één nest verlaten is.

Verder met de nesten in de buurt van Nije Syl en Ouwe Syl. Bij Nije Syl zat er een broedpaar in het graan bij de familie Van der Schaar en op een ochtend op weg naar de boerderij van hen, zag ik ineens het bekende mannetje met prooi overvliegen en bleek hij in het land van de familie Jensma ook een nest te hebben.

Zodra de nestpercelen bekend zijn, is het een kwestie van veel (en lang) observeren. De nestplaats moet uiteraard bepaald worden en ook is het van belang om te weten wanneer er jongen zijn. Door de ervaringen van de Wergroep Grauwe Kiekendief is het bekend, dat de nesten het beste beschermd kunnen worden als de jongen zo ongeveer 10 dagen oud zijn.

Beide nesten zijn met succes beschermd. Bij de familie Jensma zijn drie jongen uitgevlogen en bij de familie Van der Schaar één (tijdens bescherming van het nest waren er nog twee jongen, helaas heeft eentje het dus niet gehaald…maar ook dat hoort er bij, de sterkste blijft over).

Alle jongen zijn geringd door medewerkers van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Tegenwoordig krijgen de vogels naast de verplichte aluminium ring van het Vogeltrekstation een kleurring met een twee lettercode, zodat ook deze vogels allemaal individueel herkenbaar zijn. Er zijn steeds meer mensen met een goede camera of verrekijker/telescoop, zodat deze code afleesbaar is en er veel terugmeldingen van deze vogels komen, zodat o.a. overleving en leeftijdsopbouw binnen de populatie kan worden bepaald.

Na het uitvliegen van de jongen, blijven ze nog een tijdje rond de nestplaats rondhangen. Het gebied waarin ze rondvliegen wordt steeds groter en eind augustus zijn de vogels gevlogen. Op naar Afrika en dan hopelijk volgend voorjaar of over twee jaar weer gezond terug naar Nederland, en dan toch het liefst naar Het Bildt (of Waadhoeke volgend jaar)….

Rudy Fopma