De afgelopen maand legde ik samen met een aantal vrienden de laatste hand aan een boek over een lepelaar die we Sinagote hebben genoemd, dat is ‘het meisje van Séné’ in het Bretons. Sinagote broedt op Vlieland en vliegt ieder jaar in september naar Frankrijk, naar Séné in het zuiden van Bretagne. Rond 1 april keert ze weer naar Nederland terug. We kunnen heel veel over Sinagote vertellen omdat ze de afgelopen acht jaar een zender droeg die iedere tien minuten haar locaties registreerde en haar gedrag op dat moment.

Lepelaars, zijn net als ooievaars, grote vogels met brede vleugels en zo zou je misschien denken dat ze op dezelfde manier trekken. Intussen ben ik er wel achter dat dat volstrekt niet het geval is. Het scherpst tekent zich dat af bij de oversteek van Spanje naar Marokko, van Europa naar Afrika. Sinagote heeft die oversteek nooit gemaakt, maar lepelaars waar ze in Nederland veel mee optrekt (en die te herkennen zijn aan hun kleurringen; werkgroeplepelaar@gmail.com) maken die oversteek wel.

Nadat ze midden op de dag boven het opgewarmde vasteland van Spanje al cirkelend hoogte hebben gewonnen, steken bij Gibraltar momenteel 150.000 ooievaars per najaar het vijftien kilometer brede stukje zee tussen Europa en Afrika over, al glijdend tijdens een fikse afdaling. Maar in die streek worden lepelaars eigenlijk nooit gezien terwijl er toch ook meer dan tienduizend de oversteek wagen. Hun trek naar Afrika begint tachtig kilometer noordwestelijker, aan de kust bij de havenstad Cádiz. Al houden lepelaars tijdens het vliegen de vleugels regelmatig een seconde of korter stil, het zijn beslist geen zweefvliegers zoals ooievaars.

Hoewel de aantallen broedende lepelaars in Nederland en omliggende landen nog steeds gestaag toenemen, net als die van de ooievaars, neemt het aandeel vogels dat doortrekt naar West-Afrika gestaag af. Dat zou voor de Nederlandse ooievaars ook kunnen gelden. Voor vogels en mensen geldt in ieder geval dat we allemaal in het schuitje van hele snelle ecologische en klimatologische veranderingen zitten. Door ooievaars te blijven ringen en te volgen kunnen zij hun verhalen aan ons door blijven geven. Het kan best zijn dat wij als mensen daar ons voordeel mee kunnen doen.

Theunis Piersma, Hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen; [www.globalflywaynetwork.org](http://www.globalflywaynetwork.org)

Piersma, T., P. de Goeij, W. Bouten en C. Zuhorn. 20121. Sinagote. Het levensverhaal van een lepelaar. Noordboek Natuur, Gorredijk. (verschijnt begin april)