**Eendenkooien zijn groene eilanden van verhalen en natuur**

**Ooit lagen er langs de randen van de Waddenzee zeker 140 eendenkooien. De vogelrijkdom van het Wad, dat op de trekroute ligt van veel eendensoorten, maakte het gebied aantrekkelijk voor de aanleg van een kooi. Daarnaast nodigt ook het landschap hiertoe uit. Met oneindig foerageergebied en specifieke zoetwaterplassen is aan de basisvoorwaarden voor een vangende kooi voldaan.**

De gunstige omstandigheden konden echter niet kunnen voorkomen dat het merendeel van de eendenkooien in de loop der tijden uit het gebied is verdwenen. Er zijn er slechts 29 over, verspreid over Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het verval zet in als een kooi zijn speciale rechten verliest. Dit gebeurt als er geen enkele vangpijp meer in tact is. Elke kooi kent het zogenaamde kooirecht, dat bepaalt dat met behulp van een speciale inrichting watervogels mogen worden gevangen, en het afpalingsrecht, dat voorschrijft dat de rust in een straal van meestal zo’n duizend meter rond de kooi niet mag worden verstoord.

**Waardevolle biotopen**

Eendenkooien hebben als groene oases in het open kustlandschap een grote landschappelijke waarde. Maar ook voor de natuur zijn ze van belang. Door de eeuwenlange humusvorming ontstond de ideale biotoop voor veel zeldzame planten en paddenstoelen. De rust in de kooi maakt de plas aantrekkelijk voor tal van watervogels en het dichte struikgewas en de hoge bomen trekken veel soorten zang- en roofvogels. En voor zoogdieren als reeën en vleermuizen is de eendenkooi een perfecte schuilplaats.

**Bijzondere verhalen**

Waardevol zijn ook de vele verhalen waarmee eendenkooien zijn omgeven. Door hun geïsoleerde liggen hangt er vaak een zweem van mysterie rond deze bijzondere landschapselementen. Ook de vele eigenzinnige kooikers droegen hieraan bij. Als kluizenaars bestierden zijn hun kooi, die zij als enigen mochten betreden. Van een groot aantal van de overgebleven kooien is de biografie opgetekend. Zoals van de Nassaukooi, die de Koninklijke familie liet aanleggen op Ameland, nadat zij het eiland in bezit had gekregen.

**Kongsi van de Eendenkooi**

Om die verhalen te kunnen blijven vertellen en om de laatste kooien voor het gebied te behouden hebben zes groene organisaties samen met de Kooikersvereniging een verbond gesloten. Als Kongsi van de Eendenkooi werken ze aan het herstel van 24 kooien in het gebied. Een aantal kooien blijft behouden als vangende kooi. Andere kooien blijven of worden excursiekooien. Met deze mix van functies stelt de Kongsi de toekomst van de kooien veilig en kunnen bewoners en bezoekers de eendenkooien in het waddengebied op verschillende manieren blijven beleven. Van kijken en ervaren tot proeven.   
  
**Lesprogramma De Eendenkooi (gratis)**

Om eendenkooien ook voor de toekomst te behouden heeft Stichting Erfgoed & Publiek in opdracht van de Kongsi een lesprogramma ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8. In het gratis lesprogramma maken kinderen op interactieve wijze kennis met het ambacht en de biotoop van eendenkooien. Dit doen ze in klassikale lessen (ondersteund met [video’s](https://www.youtube.com/channel/UCj4UI8w9ZZlZUVbi-J4GsSg/playlists)) en een excursie naar een eendenkooi. Het lesprogramma is geschikt voor elke eendenkooi, ook buiten het waddengebied. Meer informatie op [www.erfgoed-onderwijs.frl/eendenkooi](http://www.erfgoed-onderwijs.frl/eendenkooi).

[*begin kadertekst*]

**Wat is een eendenkooi?**

Een eendenkooi is ingericht voor het vangen van eenden. Een kooi bestaat uit een zoetwaterplas, omringd door een kooibos. De plas heeft één of meer vangpijpen; smalle sloten’ met aan weerszijde schermen, die uitmonden in een vanghokje. De kooiker lokt overvliegende eenden met makke soortgenoten en zorgt er met zijn kooikerhond voor dat ze in een vangpijp en uiteindelijk in een vanghokje terechtkomen.  
[*einde kadertekst*]

[*begin kadertekst*]  
**De Kongsi**  
De Kongsi van de Eendenkooi wordt gevormd door Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en de Kooikersvereniging. De Kongsi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland.  
[*einde kadertekst*]

Meer informatie over eendenkooien en de Kongsi van de Eendenkooi vindt u onder meer op [www.kooikersvereniging.nl](http://www.kooikersvereniging.nl).