Position paper voor bijeenkomst Tweede Kamer commissie LNV op 29 februari 2024

Prof dr Elsbeth Stassen

Emeritus hoogleraar Dier en Samenleving Wageningen Universiteit, dierenarts, Europees specialist rundvee gezondheidzorg en management.

Als lid van de wetenschappelijke adviesgroep van de convenanttafel Dierwaardige Veehouderij heb ik met de andere leden in 2023 een dierinhoudelijke toets uitgevoerd. Daarbij hebben wij voor de varkens-, pluimvee en rundveehouderij geschetst hoe een dierwaardige veehouderij eruit zou moeten zien, uitgaande van de zes principes, zoals verwoord in de zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

*Aanleiding voor het rondetafelgesprek:*

Het amendement Vestering heeft als doel aan te scherpen, dat het niet langer is toegestaan een dier pijn te doen of bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of welzijn van het dier te benadelen met als doel om het dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten. Een wijziging wordt voorgesteld op dit amendement, niet om reden van een andere beleidskeuze, maar om redenen van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De wijziging stelt voor; een verbod op het permanent onthouden van de mogelijkheid voor productiedieren om te voorzien in voor de soort aangewezen gedragsbehoeften en de mogelijkheid nu nog toegestane ingrepen te verbieden.

Hieronder zal ik ingaan op hoe deze wijziging tegemoet komt aan de wettelijke eis dat de gezondheid en het welzijn van productiedieren geborgd dient te worden.

*Gedragsbehoeften:*

Het kunnen uitoefenen van gedragsbehoeften is een van de essentiële aspecten die positief bijdragen aan de gezondheid en welzijn van dieren. Voor elke diersoort zijn soortspecifieke gedragsbehoeften aan te geven. Het permanent onthouden van die gedragsbehoeften heeft negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van de dieren. De wijziging van artikel 2.2 stelt voor om middels een AMvB per diersoort de gedragsbehoeften te formuleren. Er worden een aantal gedragsbehoeften genoemd, die een eerste aanzet zijn om te komen tot het inzichtelijk maken van essentiële gedragsbehoeften per diersoort. In de dierinhoudelijke toets van de adviesgroep voor de convenanttafel Dierwaardige Veehouderij zijn die essentiële gedragsbehoeften op wetenschappelijke basis voor de varkens-, pluimvee- en rundveehouderij aangegeven. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zouden die behoeften ook voor de overige categorieën productiedieren, zoals bijvoorbeeld schapen, konijnen en eenden, aangegeven moeten worden.

De voorgestelde wijziging van artikel 2.1 is om redenen van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De vraag is dan in hoeverre deze wijziging bijdraagt om het beoogde doel het borgen van de gezondheid en welzijn van productiedieren te behalen?

Naast de essentiële gedragsbehoeften spelen metabole en nutritionele behoeften van de verschillende diersoorten een cruciale rol voor de gezondheid en het welzijn van die dieren. Bovendien zijn afhankelijk van de diersoort de behoeften sterk met elkaar verbonden. Door de behoeften los van elkaar de beoordelen zal onvoldoende inzicht in de gezondheid en het welzijn van de dieren worden verkregen. Runderen zijn herkauwers (4 magen), kuddedieren met een sociale en hiërarchische structuur en prooidieren. Om tegemoet te komen aan hun soorteigen gedragsbehoeften is er voor de dieren voldoende ruimte voor sociale interactie, exploratie, liggen, foerageren en comfortgedrag nodig. Voldoende ruimte en tijd voor liggen is essentieel. Een ligtijd van 10 – 12 uur per dag is nodig om te herkauwen en rusten. De koe komt aan die ligtijd door meerdere korte tijdsblokken per dag af te wisselen met foerageren en andere gedragsbehoeften. Wanneer een koe wordt beperkt in haar ligbehoefte zal zij in eerste instantie die ligbehoefte compenseren en daarmee kunnen bijvoorbeeld nutritionele behoeften in het gedrang komen. Zorg is hoe deze verschillende behoeftes en tijdgebruik middels deze wijziging beoordeeld en geborgd kunnen worden.

Naast de essentiële gedragsbehoeften van verschillende diersoorten spelen ook het management en de gezondheid van de dieren een cruciale rol in de gezondheid en het welzijn van de dieren. Zorg is er met name daar waar het bedrijfsgebonden dierziekten, zoals bijvoorbeeld klauwproblemen bij melkvee en sector overstijgende dierziekten betreft en in toenemende mate over hittestress. Op dit moment bevindt zich de Zienswijze Diergezondheid van de RDA in de afrondingsfase. In deze Zienswijze worden deze dierziekten besproken. Bij de nu voorgestelde wijziging ben ik bezorgd over hoe deze aspecten een plaats vinden in de voorgestelde wijziging van artikel 2.2.

*Ingrepen:*

Vanuit het eerste artikel van de Wet Dieren, het toekennen van een intrinsieke waarde aan dieren, volgt dat ingrepen, die noodzakelijk worden geacht om het dier in een bepaald systeem te kunnen houden, niet langer acceptabel zijn. Op dit moment worden staart couperen en castreren bij varkens en onthoornen bij melkvee nog routinematig uitgevoerd, om reden van gezondheids- en welzijnsaspecten bij dier en mens. Om dit doel te kunnen verwezenlijken zullen huisvesting en management van de verschillende productiedieren moeten worden aangepakt.

De nota van wijziging stelt dat de toegestane ingrepen worden heroverwogen, zonder dat daar concreet voorstellen worden gedaan van de stappen die daarvoor nodig zijn. Graag verwijs ik hier naar de Dierinhoudelijke Toets zoals gepresenteerd aan de convenanttafel Dierwaardige Veehouderij. Daarin worden aspecten van huisvesting, fokkerij en onderzoek besproken, die aandacht behoeven om het op termijn overbodig maken van die ingrepen te verwezenlijken. Door nadrukkelijker die stip op de horizon te zetten kan stapsgewijs het routinematig uitvoeren van die ingrepen worden afgebouwd.

*Samenvatting en conclusie:*

Een aangepaste Wet Dieren kan bijdragen aan invulling van een Dierwaardige Veehouderij waarbij de gezondheid en het welzijn van dieren zijn geborgd.

Tegemoet komen aan de essentiële gedragsbehoeften en het afbouwen van ingrepen bij de verschillende productiedieren vraagt om aanpassing van huisvesting, management, fokkerij en inzet van onderzoek. De vraag is of de voorgestelde wijziging voldoende handvatten aan de veehouder biedt.

Naast focus op de essentiële gedragsbehoeften per diersoort is het van belang om integraal de metabole en nutritionele behoeften van de betreffende diersoort centraal te stellen.

Meer specifieke focus in de aangepaste Wet Dieren is nodig voor met name de bedrijfsgebonden en sector overstijgende dierziektes.

*Referenties:*

Dierinhoudelijke toets’ en ‘keurmerkentoets – bijlage G bij Verslag van de voorzitter van het convenanttraject dierwaardige veehouderij, 2023

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/12/08/bijlagen-verslag-voorzitter-van-het-convenanttraject-dierwaardige-veehouderij>

Effects of farming systems on dairy cow welfare and disease. Scientific Report EFSA, 2009; 11431, 1 – 284.

Sense of sensors: monitoring behavior of dairy cows. 2022. P.R. Hut. Proefschrift Universiteit Utrecht.