**De economische context van de wijting, Vis van het Jaar 2019, en de visserijtechniek.**

door Sander Meyns, projectcoördinator bij de Rederscentrale.

**Vis van het jaar 2019 : Wijting**

Na meer dan twintig jaar wachten heeft wijting opnieuw de eer om een jaar lang in de spotlights te staan als Vis van het Jaar. De reden waarom het zo lang heeft geduurd, is omdat deze vis naar omzet doorheen de jaren aan belang heeft moeten inboeten tegenover de traditionele vissoorten zoals tong en schol. Wijting is ook een typische bijvangstsoort en dus geen absolute prioriteit gezien zijn lage prijszetting. Toch zijn zowel vissers als vishandelaars ervan overtuigd dat wijting potentieel bezit om eind 2019 opnieuw van een succesvolle Vis van het Jaar-campagne te kunnen spreken.

Voornamelijk in de Zuidelijke Noordzee – bijvoorbeeld op de Noordhinder - werd vroeger veel gevist op wijting, we spreken dan over de plankenvisserij in de jaren 70. In één zeereis werden vaak tot 500 viskisten wijting aangeland. De vis is voornamelijk overdag te vangen. Ook opvallend is dat voornamelijk Oostendse vissersvaartuigen gespecialiseerd waren voor hun visserij op wijting, vaartuigen uit andere havens waren hierin een stuk minder gespecialiseerd. De afzetmarkt zal hier uiteraard een belangrijke rol in gespeeld hebben. Veel bemanningsleden stonden niet te springen om gericht om wijting te vissen, omdat ze er redelijk wat tijd en energie in staken om de vis te verwerken en de prijszetting erg laag is. Als ze vroeger 20 oude Belgische frank kregen voor de grootste wijting, dan was dit al een enorm succes.

**Verduurzaming van visserijtechnieken**

De Belgische visserijsector kent verschillende visserijtechnieken, namelijk boomkor, planken, passieve visserij, flyshoot en dreggen. Het zijn voornamelijk de boomkor, flyshooters en plankenvissers die instaan voor het gros van de wijtingvangsten. Het is belangrijk dat deze visserij op een verantwoorde manier kan plaatsvinden, want duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke factor en niet uit het nieuwsbeeld weg te slaan. Vandaar dat de Belgische visserijsector de Visserij Verduurzaamt-erkenning heeft ontwikkeld voor de inspanningen van de Belgische vloot naar een verantwoorde en duurzame visserij.

Visserij Verduurzaamt is gebaseerd op de Valduvis-tool, die bij het berekenen van de individuele score van het vaartuig rekening houdt met ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Er wordt onder andere gekeken naar de staat van de visbestanden, het brandstofverbruik, het dierenwelzijn en de veiligheid en gezondheid van de bemanning aan boord. In totaal zijn er 11 indicatoren, waarover gegevens worden verzameld, onder meer via logboeken van de Belgische vaartuigen, Europese visserijadviezen en jaarrekeningen. Dus ook de staat van het visbestand en de vangsten van bijvoorbeeld wijting in de verschillende visgebieden tellen mee in het berekenen van de individuele VALDUVIS-scores per rederij.

Het doel van het initiatief is zeker niet het uitsluiten van minder duurzame vaartuigen, maar het gezamenlijk, gestructureerd en stapsgewijs werken naar een verbeterde duurzaamheid. Dat die inspanning nu wordt erkend op de klok betekent veel voor de reders, maar ook voor afnemers, want zij zijn vragende partij voor duurzaam gevangen vis. Met de nieuwe erkenning is er nu traceerbare informatie over duurzaamheid van vaartuig tot veiling. Momenteel is Rederscentrale in gesprek met verschillende vishandelaars en retailers om Visserij Verduurzaamt door te trekken stroomafwaarts in de keten tot bij de consument.

**Visserij op wijting**

Als we de vangstgegevens van vorig jaar analyseren, zien we dat wijting voornamelijk gevangen wordt in het Oostelijk deel van het Engels Kanaal (7d), de Zuidelijke Noordzee (4c) en het Bristolkanaal (VIIfg). In de Zuidelijke Noordzee zien we dat vooral de plankenvissers grote vangsten wijting aanlanden, zeker de plankenvissers zijn hiervoor gekend. In het oostelijk deel van het Engels Kanaal zijn het voornamelijk de fly shooters die beduidend meer wijting opvissen. In het Bristolkanaal ten slotte wordt de grootste en commercieel meest interessante wijting opgevist, dit vooral in de maanden februari en maart. In 2018 lag de aanvoer vanuit het Bristolkanaal wel een stuk lager dan de jaren daarvoor.

In België wordt de wijting gegut aangevoerd, uitgezonderd door de flyshooters en de kustvissers. Zij kiezen er traditioneel voor om de wijting ongegut aan te landen. Flyshooters kunnen vaak grote hoeveelheden in één sleep vangen, wat zeer waarschijnlijk de verklaring is voor het niet gutten. Tijdens de maanden februari en maart kan het gebeuren dat tot tien ton wijting per dag wordt aangeland.

**Aanvoer en besomming van de wijting**

De gemiddelde prijs van wijting in 2018 (gegevens gekend tot eind november) in de Belgische veilingen bedroeg slechts €1,13 per kg. Deze prijs ligt quasi op hetzelfde niveau als 2017, waar de aanvoer eveneens op gelijke hoogte lag. Eind 2016 klokte de gemiddelde prijs van wijting af op € 1,06 per kg, de lagere prijs is grotendeels te wijten was aan de hogere aanvoer. Net zoals de meeste vissoorten toont ook de prijscurve van de wijting onregelmatigheden op basis van de grootteklasse. De grootste wijting – grootteklasse 1 van minimaal 500 gram – haalde in november vorig jaar gemiddeld € 2,41 per kg, terwijl de kleinste soort slechts € 0,66 per kg haalde op de veiling. De prijs fluctueert daarnaast ook op basis van vraag en aanbod en hangt ook samen met de kwaliteit. Toch mogen we ons, zeker naar de consument, niet te veel blindstaren op de prijs van wijting in de visveilingen. De prijs die de consument als laatste schakel in de keten betaalt, ligt uiteraard een stuk hoger. De kosten van het verwerkingsproces mogen niet onderschat worden. Desalniettemin blijft wijting een zeer betaalbare vis.

De aanvoer in Belgische havens klokte eind november 2018 af op 180 ton, terwijl over heel 2017 zo’n 187 ton werd aangevoerd. In 2016 lag de aanvoer dan weer heel wat hoger, namelijk op 297 ton. Zoals reeds gemeld is wijting geen doelsoort voor de Belgische vissers, wat de differentiatie in aanvoer over de laatste jaren verklaart. Ook voor wijting houdt de Belgische visserijsector zich strikt aan het toegestane quotum. Het wijtingbestand in onze wijdverspreide visgebieden doet het al jaren goed en ondanks de lichte daling voor 2019 zijn de vangstmogelijkheden zeer toereikend; vorig jaar werd het quotum slechts voor ruim 36% benut.

We hopen dat de Vis van het Jaar-campagne kan leiden tot een toevoegde waarde voor de vissers, met een rendabele prijszetting en een verhoging van de aanvoer voor deze zeer lekkere, maar spijtig genoeg ondergewaardeerde vis.