**Economische context Vis van het Jaar 2015 en visserijtechniek**

door Sander Meyns, Consulent Rederscentrale

Het is ondertussen een traditie dat de Rederscentrale als sectorvertegenwoordiging toelichting komt geven over het economische belang van de Vis van het Jaar. De Rederscentrale is als enige producentenorganisatie van de eigenaars van de Belgische vissersvaartuigen en de enige werkgeversvertegenwoordiging in het sociale overleg van de visserijsector immers een belangrijke gesprekspartner over sociale en economische thema’s en dit zowel op internationaal, Europees, federaal, Vlaams als lokaal niveau.

Dit jaar wordt het dus, zoals u kon horen, de hondshaai. Wanneer we naar de aanvoergegevens van het voorbije jaar kijken, verbleekt de hondshaai op het eerste zicht wat tegenover andere soorten zoals de schol en de tong. Het mag dan niet echt een doelsoort zijn van de Vlaamse visserij, toch heeft de hondshaai een belangrijke waarde als bijvangst.

**Duurzaamheid**

Onze visserijsector is zich al jaren aan het differentiëren om de impact op het milieu te beperken. Aan de hand van een Convenant, dat op 30 augustus 2011 werd ondertekend door toenmalig minister-president Kris Peeters samen met de vertegenwoordigers van Natuurpunt, het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO), het departement Landbouw en Visserij en de Rederscentrale engageerden de partijen zich om mee te denken over een duurzame toekomst van de Vlaamse visserij.

Sinds 2011 heeft de visserijsector via de Task Force reeds heel wat inspanningen gedaan rond het gezamenlijk indienen van projecten, het opzetten van communicatie en acties, het organiseren van workshops en zo meer. Dit alles in het kader van het kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen onder het Convenant. Uit de samenwerking onder het Convenant ontstond in 2012 het project ‘Vistraject’, met als doel een gezamenlijke toekomstvisie voor de transitie van de Vlaamse visserij naar een bestendiging van duurzaamheid uit te werken.

De afwerking is in de laatste fase en binnenkort hopen we te kunnen bevestigen dat de voorstelling van dit rapport op donderdag 5 februari van dit jaar zal plaatsvinden. Er wordt op gemikt om dit te combineren met de ondertekening van een geactualiseerd Convenant door minister Joke Schauvliege, die in de nieuwe Vlaamse regering de visserij onder haar bevoegdheden heeft.

Eén van de werkgroepen onder het Convenant, namelijk TECHVIS, legt de nadruk op technische aanpassingen, waarbij wetenschap en sector via realistische en toepasbare technische innovaties willen bijdragen aan een duurzame visserijsector. Onder de module selectiviteit werden verschillende aanpassingen aan het vistuig uitgetest met oog op bijvangstreductie en een verminderde bodemimpact. Benthos-ontsnappingspanelen, ontsnappingspanelen in de rug van het net, teruggesneden rug, hellend scheidingspaneel, verschillende configuraties van de kuil, rolsloffen, SumWing …Op dit moment worden testen uitgevoerd voor bijkomende technische maatregelen voor de boomkorvisserij in de Westelijke Wateren, wat ertoe zou moeten bijdragen om kleinere vissoorten te vermijden.

**Visserij op hondshaai**

De Rederscentrale zorgt er via het adviesorgaan van de quotacommissie voor dat onze vangsten optimaal gestimuleerd worden in de periodes waarin de kwaliteit het hoogst is. Deze toepassingen zijn erg belangrijk voor bepaalde doelsoorten zoals de tong, schol en kabeljauw. Voor de hondshaai is de impact van deze maatregelen eerder beperkt, gezien deze vissoort niet gequoteerd is.

Hondshaai wordt voornamelijk gevangen in het Engels Kanaal (VIId), het Bristolkanaal (VIIfg) en in mindere mate de Zuidelijke Noordzee (II en IV) en de Golf van Biskaje (VIII). Zowel de boomkorvisserij als de plankenvisserij voeren hondshaai aan. Hondshaai wordt, in tegenstelling tot de meeste vissoorten, ‘in zijn geheel’ of niet gegut binnengebracht op de visveiling. Dit is sinds jaren een traditie die ook eigen is aan de vissoorten zoals hondshaai.

Deze vis wordt dus aangevoerd als bijvangst. Gezien bepaalde doelsoorten slechts een bepaald percentage van de vangst mogen bedragen of beperkt worden door een dagplafond, vormen bijvangstsoorten zoals hondshaai of de rode poon een surplus voor onze vissers.

**Aanvoer van de hondshaai**

Enkele concrete cijfers rond de hondshaai: in 2014 werd er een totaal van 478.227 kg hondshaai aangevoerd door Vlaamse vaartuigen in de drie Vlaamse havens. In 2013 lag de totale aanvoer iets lager, namelijk op 452.436 kg. In 2012 lag die opnieuw hoger, namelijk 504.595 kg. We kunnen afleiden dat de aanvoer kan fluctueren en hier geen lineaire curve merkbaar is.

Als we de aanvoergegevens per maand gaan analyseren, zien we dat de piekperiode zich in begin en het einde van het jaar bevindt. Tijdens de zomerperiode van ongeveer mei tot oktober wordt traditioneel minder hondshaai gevangen. In 2014 kenden de maanden november en januari de hoogste aanvoer, met telkens zo’n 50.000 kg .Tijdens de maanden augustus en september bedroeg de aanvoer slechts 30.000 kg.

In vergelijking met de andere vissoorten komt de hondshaai op een negende plaats qua aanvoer. Garnaal, sint-jakobsschelpen en rode poon liggen hier net boven, maar leunen dicht aan tegen de aanvoer van de hondshaai. De specifieke doelsoorten pladijs ( schol), rog, kabeljauw en tongschar bevinden zich nog een stuk hoger in de hiërarchie van de aangevoerde vissoorten door Belgische vaartuigen in Belgische havens.

**Prijzen van de hondshaai**

De gemiddelde prijs van de hondshaai in 2014 bedroeg € 0,57. Deze prijs bleef exact hetzelfde als in 2013. In 2012 lag de gemiddelde prijs iets lager, namelijk op € 0,48.

De prijscurve van de hondshaai toonde in 2014 net zoals de voorgaande jaren een aantal onregelmatigheden op jaarbasis. De prijs fluctueert op basis van vraag en aanbod. Wanneer de aanvoer vorig jaar een hoogtepunt kende, namelijk in de maanden november en januari, was de gemiddelde prijs slechts € 0,54 en € 0,56 eurocent per kg. Tijdens bijvoorbeeld de maand augustus lag de aanvoer een stuk lager en werd op de veiling € 0,78 betaald per kg. We kunnen besluiten dat de prijzen van de hondshaai op maandbasis maximaal kunnen fluctueren tussen € 0,20 en € 1,50.

**Toekomstperspectief**

Traditioneel beëindig ik mijn toespraak telkens met een korte voortuitblik op de toekomst. Voor de hondshaai hoop ik op een gelijkaardig effect zoals in 2012 werd gerealiseerd met de rode poon. De hondshaai bezit enorm veel potentieel: er is voldoende kwalitatieve aanvoer over het hele jaar. Deze vissoort is niet gequoteerd, waardoor geen aanvoerbeperkingen opgelegd worden. Daarnaast is de vis betaalbaar en heel wat kenners zijn het erover eens dat het enorm lekkere vis is. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat hobbyisten en topchefs bereid zijn om dit jaar aan de slag te gaan met de hondshaai.

De techniek om de vis te ontvellen is wel erg specifiek en vraagt vakkennis. Maar alle viswinkels bieden ze steeds ontveld en gekuist aan, waardoor deze belemmering komt te vervallen. Maar over het culinaire potentieel van de hondshaai zal ik mij niet verder uitspreken. Dit zal zo dadelijk wel duidelijk gemaakt worden, maar dan wel door mensen met meer kennis ter zake.