**Dierenwelzijn en de rol van de dierenarts**

Arjan Stegeman, Hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

**De dierenarts is op basis van zijn / haar kennis van het dier en de context waarin het dier wordt gehouden bij uitstek de persoon die het welzijn van dieren kan beoordelen en adviezen ter verbetering van het dierenwelzijn kan geven. Om hieraan een goede invulling te geven is versterking van de positie als onafhankelijk expert nodig.**

**Dierenwelzijn is een kernonderdeel van de opleiding tot dierenarts**

Tijdens de opleiding tot dierenarts ontwikkelen studenten kennis en inzicht in het verantwoord houden van dieren, diergezondheid en -ziekte, dierenwelzijn en aan dieren gerelateerde volksgezondheidsaspecten. Dierenwelzijn is dus een kernelement van de opleiding. Tijdens de bachelor bekwaamt de student zich vooral in de theoretische concepten van dierenwelzijn, terwijl de student deze concepten tijdens de master leert toepassen op concrete praktijksituaties zoals bij individueel gehouden dieren, op veehouderijbedrijven en op slachthuizen.

**De positie van de dierenarts in de dierhouderij is bij uitstek geschikt om het dierenwelzijn te beoordelen**

In de veehouderij en in gezelschapsdieren- en paardenpraktijk heeft de dierenarts meestal een langdurige vertrouwensrelatie met de eigenaar. Dit maakt de dierenarts bij uitstek geschikt een eigenaar aan te spreken op verstoringen van dierenwelzijn en de eigenaar te adviseren ten aanzien van verbetering en borging van het welzijn van de aan hem of haar toevertrouwde dieren.

Dit geldt ook in de slachthuizen bij de levende keuring en toezicht op doding.

**Zwaktes in de positie van de dierenarts bij handhaving van de normen voor dierenwelzijn**

Praktiserend dierenarts is een vrij beroep en dat maakt de dierenarts financieel afhankelijk van de eigenaar. Onafhankelijkheid kan dan in het geding komen. Bij het niet navolgen van adviezen door de eigenaar heeft de dierenarts weinig middelen iets voor elkaar te krijgen. In het ultime geval stapt een dierhouder over naar een andere dierenarts en raakt de dierenarts een deel van zijn/haar inkomen kwijt. In slachthuizen kan druk op de dierenartsen worden uitgeoefend om de continuïteit van het slachtproces in stand te houden.

**Versterking van de rol van de dierenarts bij het handhaven van de normen voor dierenwelzijn**

De meest voor de hand liggende versterking van de positie van de dierenarts in dit krachtenveld is om welzijnsbeoordeling onderdeel te maken van de kwaliteitssystemen van veehouders en dierenartsen. Nu al stelt de dierenarts samen met de veehouder ten minste jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan op en het ligt voor de hand borging van dierenwelzijn daarvan een onderdeel te maken. Hierin kunnen dan afspraken voor verbetering worden gemaakt als het dierenwelzijn niet conform de normen is en een certificerende instantie controleert naleving. Dit bedrijfsgezondheidsplan wordt op deze wijze ook gebruik voor reductie van antibioticumgebruik op veehouderijen en is daar zeer succesvol gebleken. Voorwaarde voor succes is dat afnemers van de slachtdieren en dierlijke producten de borging op naleving van dierenwelzijn opnemen in hun leveringseisen. In de zuivel worden hierin op het terrein van dierenwelzijn (Koekompas) al stappen gezet. *Opname van dierenwelzijn in de kwaliteitssystemen van veehouders en dierenartsen zal de positie van de dierenarts als expert en handhaver van het dierenwelzijn versterken. Een* goede samenwerking tussen de kwaliteitssystemen en NVWA is hierbij belangrijk. Dierenwelzijn is belangrijk in de keten als geheel, niet alleen in het slachthuis. Beter dierenwelzijn op primaire bedrijven zorgt ook voor beter dierenwelzijn van dieren aangevoerd op het slachthuis, zodat de aandacht daar vooral gericht kan worden op toezicht op verantwoord doden van de dieren.