**Bronnenbundel**

*Gedrag & Welzijn*

**Bron 9**

*De Wet*

Onderdeel van:

IBS Onderhouden (niv.4)

IBS Het Gezonde Dier (niv.3)



*Veehouderij niveau 3 en 4*



 MBO Boxtel

**BOXTEL**

Auteurs: Zie bronvermeldingen

Eindredactie: Sandra Thijssen

Versie: November 2016

Inhoudsopgave

[9. Wet Dieren 3](#_Toc468883502)

[9.1. Geschiedenis van de wet: 5](#_Toc468883503)

[9.2. Richtlijnen van de wet 6](#_Toc468883504)

[Vragen bij bron 9: 11](#_Toc468883505)

|  |  |
| --- | --- |
| **taak** | **voorbereiding** |
|  **9. Wet Dieren** |

# Wet Dieren

**plan**

|  |  |
| --- | --- |
| **resultaat** | Je hebt kennis genomen van de theorie die hoort bij de Wet Dieren en de bijbehorende opdrachten gemaakt. |
| **vooraf** |  |
| **werktijd** | 60 minuten |
| **belang** | Dierenwelzijn wordt steeds belangrijker in Nederland, steeds meer mensen gaan zich bemoeien met dierenwelzijn en hoe om te gaan met het welzijn van dieren, kijk maar naar de Partij van de Dieren. Door dit hoofdstuk te bestuderen weet je wat voor eisen er in de Wet Dieren staan.  |

**do**

* + Lees de onderstaande tekst over de Wet Dieren, goed door.
	+ Ga dan naar de uitvoerende deeltaken en maak de vragen van de deeltaak *uitvoering*: de Wet Dieren

**9. Wet Dieren**

**Inleiding**

We gaan bij deze opdracht kijken naar het welzijn van de dieren volgens de Wet Dieren. Dit kunnen varkens, koeien, kippen maar ook geiten of nertsen ed. zijn. Ieder dier heeft recht op zijn welzijn en eigen natuurlijk gedrag.

**Wet Dieren:**

Onder de Wet Dieren vallen de volgende dieren.

1. De -al dan niet voor productie- ***gehouden* *dieren***zoals varkens, koeien, kippen, honden en katten.
2. De -al niet in beschermde- ***in het wild levende dieren*** zoals de das, de gevlekte witsnuitlibel en de nijlgans.

Om meer structuur in deze indeling te krijgen zijn de dieren onderverdeeld in groepen. Deze groepen zijn samengesteld door de wetgever.

Onder de *gehouden dieren* vallen landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en proefdieren. Deze groepen dieren worden beschermd door de Wet Dieren. De proefdieren vallen daarnaast ook onder en de Wet op Dierproeven.

Voor *in het wild levende dieren* geldt wel het verbod uit de Wet Dieren om de dieren zonder redelijk doel pijn of letsel toe te brengen. Verder is de Flora- en faunawet op deze dieren van toepassing. De min of meer in het wild levende grote grazers, die worden ingezet bij het beheer van natuurgebieden, vallen voor sommige aspecten onder de Wet Dieren en voor andere onder de Flora- en faunawet.

De Wet dieren is een Nederlandse ‘kaderwet’. Dat betekent dat de wet een soort raamwerk geeft waarbinnen de uiteindelijke regels vastgesteld worden over het houden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen is. Deze regels worden ingevuld aan de hand van Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB's) of Ministeriële regelingen. De wet is sinds 1 januari 2013 van kracht. De diergeneesmiddelenwet en de kaderwet diervoeders werden ingetrokken.

## Geschiedenis van de wet:

1886 Dierenmishandeling strafbaar

Bij de eerste wet die dieren beschermde, was het dier niet belangrijk. In 1886 werd in het Wetboek van Strafrecht mishandeling van een dier strafbaar gesteld. De reden hier voor was dat de 'zedelijke gevoelens' van mensen die de mishandeling moesten aanzien of aanhoren werden gekwetst.

1920 Veewet

De veewet die in 1920 werd aangenomen was meer gericht op de gezondheid van de dieren voornamelijk met als doel besmetting tegen te gaan. Het was een agrarisch recht waarin veeartsenijkundig staatstoezicht, de zorg voor de algemene gezondheidstoestand van de veestapel en de (preventieve) bestrijding van besmettelijke veeziekten worden geregeld. Tevens regels m.b.t. doorvoerverboden en uitvoer van bepaald vlees en vleesproducten.

1961 Strafbaar om een dier opzettelijk pijn te doen

In 1961werd die wet gewijzigd. Nu werd het strafbaar om een dier opzettelijk pijn te doen of te kwellen zonder redelijk doel of met overschrijding van het geen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is. Als men verantwoordelijk was voor een dier en er niet goed voor zorgde, was men strafbaar. Deze regels waren echter erg ruim en vaag geformuleerd. Het was daardoor heel moeilijk om iemand op grond van deze wet te straffen.

1980 Gezondheidswet voor dieren

Aan het eind van de jaren zestig wordt ook het welzijn van dieren belangrijk. Toen ontstond de intensieve veehouderij of bio-industrie, waarbij heel veel dieren werden gehouden op weinig grond. Mensen gingen zich afvragen of dat wel zo goed was voor die dieren. Ze vonden dat dieren er niet alleen maar zijn voor het nut van de mens. Dieren hebben ook een eigen waarde. Dit wordt de intrinsieke waarde van het dier genoemd. In 1980 is er daarom een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd door de minister van Landbouw en Visserij aan de Tweede Kamer de ‘Gezondheidswet voor dieren’.

1992 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD)

Om aantasting van dierenwelzijn zo klein mogelijk te maken, besloot het Ministerie van Landbouw een nieuwe wet te ontwerpen. Deze nieuwe wet werd in 1992 aangenomen, en heet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Uitgangspunt van deze wet is dat men geen handelingen met dieren mag verrichten, tenzij in de wet staat dat het wel mag (dit wordt het 'nee, tenzij'- principe genoemd). Dit in tegenstelling tot de vorige wetten, waarbij men bijna alles mocht doen, tenzij in de wet stond dat het niet mocht.

2013 Wet Dieren

Met deze wet is een wettelijk kader geïntroduceerd wat veel omvattender is voor de regels met betrekking tot het gedrag van mensen jegens dieren, alsook voor de regels ter beheersing van de risico’s die dieren of van die dieren afkomstige producten met zich kunnen brengen voor de mens en voor andere dieren. Mede doordat er een aantal wetten samengevoegd zijn onder deze Wet Dieren. De wet voorziet er ook in om zo adequaat mogelijkheid en slagvaardig Europese regels te kunnen uitvoeren of implementeren.![MCj03233830000[1]]()

## Richtlijnen van de wet

De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is tot stand gekomen met onderstaande richtlijnen.

De GWWD was ook een kaderwet, de basis is gebruikt voor de nieuwe Wet Dieren. De kaders worden in de loop van tijd herzien en aangepast.

Punt 22, 23 en 24 zijn aanvullingen vanuit de ‘nieuwe Wet Dieren’.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Personeel** | De dieren moeten worden verzorgd door een voldoende aantal personen die over de nodige vaardigheden, kennis en vakbekwaamheid beschikken. |
| **2.Controles** | Alle dieren die worden gehouden in veehouderijsystemen waar hun welzijn afhangt van frequente verzorging door de mens, moeten tenminste eenmaal per dag worden gecontroleerd. Dieren die in andere systemen worden gehouden, moeten zo vaak worden gecontroleerd dat lijden wordt voorkomen. |
| **3. Verlichting** | Er moet voldoende (vaste of draagbare) verlichting zijn voor een grondige controle van de dieren op elk willekeurig tijdstip. |
| **4. Zorg voor zieke of gewondedieren** | Dieren die ziek of gewond lijken, moeten onmiddellijk op passende wijze worden verzorgd, en wanneer die zorg geen verbetering in de toestand van het dier brengt, moet zo spoedig mogelijk een dierenarts worden geraadpleegd.Zieke of gewonde dieren moeten zo nodig worden afgezonderd in een passend onderkomen, met in voorkomend geval, gerieflijk droog ligstro. |
| **5. Registratie medische zorg** | De eigenaar of houder van de dieren moet een register bijhouden van de verstrekte medische zorg en bij iedere controle de geconstateerde sterfgevallen noteren. Indien gelijkwaardige gegevens voor andere doeleinden moeten worden bijgehouden, kan daarmee ook voor de doeleinden van deze richtlijnen worden volstaan. |
| **6. Bewaren register** | Het register moet ten minste drie jaar worden bewaard en desgevraagd, alsmede bij controles, worden voorgelegd. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Bewegingsvrijheid** | De bewegingsvrijheid die past bij het dier, met inachtneming van de soort en overeenkomstig de bestaande ervaringen en de wetenschappelijke kennis, mag niet op zodanige wijze worden beperkt dat daardoor lijden of letsel worden toegebracht. Wanneer een dier permanent of geregeld wordt aangebonden, vastgeketend of geïmmobiliseerd, moet het voldoende ruimte worden gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften, overeenkomstig de bestaande ervaringen en wetenschappelijke kennis. |
| **8. Materialen** | Materialen die worden gebruikt voor de behuizing, met name de bouw van de hokken en de uitrusting waarmee de dieren in aanraking kunnen komen, mogen niet schadelijk zijn voor de dieren en moeten grondig gereinigd en ontsmet worden. |
| **9. Constructie en onderhoud** | Behuizing en inrichting voor de beschutting van dieren moeten zodanig geconstrueerd zijn en in een zodanige staat van onderhoud verkeren dat er geen scherpe randen of uitsteeksels zijn die de dieren kunnenverwonden. |
| **10. Omgevingscondities** | De luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentratie moeten binnen zodanige grenzen worden gehouden dat zij niet schadelijk zijn voor de dieren. |
| **11. Licht en donker** | In gebouwen gehouden dieren mogen niet voortdurend in het duister worden gehouden of in kunstlicht verblijven zonder dat dit voor de passende periode wordt uitgeschakeld. Indien het beschikbare natuurlijke licht niet voldoende is voor de ethologischeen fysiologische behoeften van de dieren, moet geschikt kunstlicht aanwezig zijn. |
| **12. Bescherming** | Dieren die niet in gebouwen worden gehouden, moeten zo nodig en voor zover mogelijk beschermd worden tegen slechte weersomstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico’s. |

|  |  |
| --- | --- |
| **13. Dagelijkse controle; alarmsystemen** | Alle automatische of mechanische apparatuur die noodzakelijk is voor de gezondheid en het welzijn van de dieren moet tenminste eenmaal per dag worden gecontroleerd. Defecten moeten onmiddellijk worden hersteld; indien dat niet mogelijk is, moeten de nodige maatregelen worden getroffen om de gezondheid en het welzijn van de dieren veilig te stellen. Indien gezondheid en welzijn van de dieren afhankelijk zijn van een kunstmatig ventilatiesysteem, moet dat voorzien zijn van een passend noodsysteem waarmee voldoende verse lucht kan worden aangevoerd om de gezondheid en het welzijn van de dieren te waarborgen. Als het hoofdsysteem uitvalt, moet er een alarmsysteem zijn dat in dat geval in werking treedt. Het alarmsysteem moet regelmatig worden getest. |
| **14. Geschikt voeder en wijze van toedienen** | De dieren moeten een toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en leeftijd geschikt voeder krijgen zodat zij in goede gezondheid blijven en aan hun voedingsbehoefte wordt voldaan. Het toegediende voeder en drinken en de wijze van toedienen mogen de dieren geen onnodig lijden of letsel toebrengen. |
| **15. Frequentie voeden** | Alle dieren moeten voeder krijgen met tussenpozen die bij hun fysiologische behoeften passen. |
| **16. Water** | Alle dieren moeten toegang hebben tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of moeten op een andere wijze aan hun behoefte aan water kunnen voldoen. |
| **17. Voeder- en drinkwaterinstallaties** | Voeder- en drinkwaterinstallaties moeten zo ontworpen, gebouwd en geplaatst zijn, dat het gevaar voor verontreiniging van voeder en water, alsmede schadelijke gevolgen van rivaliteit tussen de dieren tot een minimum worden beperkt. |
| **18. Andere stoffen** | Behalve stoffen voor therapeutische of preventie doeleinden, dan wel zoötechnische behandelingen zoals bepaald in artikel 1, lid 2, onder c, van richtlijn 96/22EG1, mogen geen stoffen aan dieren worden toegediend, tenzij uit de wetenschappelijke studies naar het welzijn van dieren of uit de ervaring is gebleken dat de stof niet schadelijk is voor de gezondheid of welzijn van het dier. |

|  |  |
| --- | --- |
| **19. Nationale beperkingen** | In afwachting van de aanneming van specifieke bepalingen betreffende verminkingen volgens de procedure van artikel 5 van de richtlijnen en onverminderd richtlijn 96/630/EEG, zijn de desbetreffende nationale bepalingen van toepassing in overeenstemming met de algemene Verdragsregels. |
| **20. Geen pijn of letsel bij fokmethoden** | Er mogen geen natuurlijke of kunstmatige fokmethoden worden toegepast die betrokken dieren pijn of letsel toebrengen of kunnen toebrengen. Dit voorschrift sluit niet bepaalde handelingen uit die een uiterst gering of kortstondig lijden of letsel kunnen berokkenen, of een ingreep kunnen vergen die die vermoedelijk geen blijvend letsel veroorzaakt, indien zulks volgens de nationale voorschriften is toegestaan. |
| **21. Geschiktheid van het dier voor landbouwdoeleinden** | Een dier mag alleen voor landbouwdoeleinden worden gehouden indien op grond van het genotype of fenotype redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de gezondheid en het welzijn van het dier daardoor niet worden geschaad. |
| **22.Diergeneesmiddelen** **(1 jan. 2013)** | *De eerste besluiten onder de nieuwe Wet Dieren zijn het Besluit diergeneesmiddelen en de Regeling diergeneesmiddelen. Deze stellen met name regels voor fabrikanten en handelaren en ook voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts en de houder van het dier.* *Daarnaast wordt een aantal toegezegde maatregelen ingevoerd in het kader van het antibioticumbeleid.** Er komt een vergunningensysteem voor bezit van en handel in grondstoffen voor diergeneesmiddelen.
* Dierenartsen moeten een vergunning hebben voor het afleveren van geneesmiddelen. Daaraan kunnen voorwaarden worden verbonden.
* De vrije verkoop van antibiotica in dierenwinkels wordt verboden. Er bestaan slechts enkele uitzonderingen voor bestaande producten tot 1 juli 2013 en 1 januari 2014.
* Het wordt strafbaar om slachtdieren in het slachthuis aan te bieden die nog teveel resten van antibiotica in zich hebben.
* Belangrijke antibiotica voor de gezondheidszorg bij mensen mogen pas als laatste redmiddel bij dieren worden gebruikt. Daarvoor moet er voorafgaand aan het gebruik een test worden uitgevoerd.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **23. Diervoeders (1 jan. 2013)** | Vanaf 1 januari 2013 hoeven niet alle diervoeders te worden aangemeld die worden geïmporteerd uit landen buiten de Europese Unie. De aanmelding wordt beperkt tot specifieke risicoproducten. Hiermee wordt de wijze waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met de import van diervoeders omgaat gelijkgetrokken met levensmiddelen. Dit betekent een administratieve lastenverlichting.  |
| **24. Destructie (1 jan. 2013)** | Vanaf 1 januari 2013 zijn categorie 1 en 2 materiaal, met uitzondering van kadavers of delen daarvan, niet meer gereguleerd. Dat betekent dat de aanmeldingsplicht voor dergelijk materiaal komt te vervallen maar ook dat aanbieders zelf kunnen gaan kiezen voor een verwerker. Hierdoor dalen niet alleen de administratieve lasten maar ook de verwerkingskosten voor dit materiaal. |

**Vrijheden**

Je ziet dat in de richtlijnen van de wet, de 5 vrijheden van en dier terug komen.

Even ter herinnering hieronder de 5 vrijheden omschreven.

Door de commissie Brambell (1965) zijn een vijftal vrijheden voor het dier geformuleerd.

Dieren zijn:

1. Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding;
2. Vrij van fysiek en fysiologisch ongerief;
3. Vrij van pijn, verwondingen en ziektes;
4. Vrij van angst en chronische stress;
5. Vrij om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

|  |  |
| --- | --- |
| **taak** | **uitvoering** |
|  **9. Wet Dieren** |

**plan**

|  |  |
| --- | --- |
| **resultaat** | Je hebt de vragen beantwoord. |
| **vooraf** | Je hebt de theorie gelezen. |
| **werktijd** | 30 minuten |
| **belang** | Na het bestuderen van de theorie kun je de onderstaande vragen maken en beantwoorden. Hierdoor krijg je meer inzicht in de theorie over de Wet Dieren |

**do**

* **Beantwoordt de volgende vragen.**
	+ - **Werk de antwoorden uit op de computer.**

# Vragen bij bron 9:

* 1. Voor wie was de wet tegen dierenmishandeling in 1886 voornamelijk opgesteld?
	2. Wat was naast de gezondheid van dieren een belangrijk aspect in de Veewet van 1920?
	3. In welk jaar is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) aangenomen?
	4. In welke twee groepen worden de dieren in de Wet Dieren onderscheiden?
	5. Door wie moeten dieren worden verzorgd volgens de richtlijnen van de wet?
	6. Hoeveel controles moeten er worden uitgevoerd bij een dier per dag volgens de richtlijnen van de wet?
1. Hoe moeten zieken dieren worden verzorgd volgens de richtlijnen van de wet?
2. Hoelang moet een medisch register worden bewaard volgens de richtlijnen van de wet?
3. Noem vier punten uit richtlijnen die worden genoemd in de wet die gaan over de gebouwen en de behuizing van dieren?
4. Wanneer mogen volgens de richtlijnen van de wet, dieren worden gebruikt voor landbouwdoeleinden?
5. Wat is er veranderd voor veehouderijbedrijven naar aanleiding van de wetswijzing in 2013 m.b.t. diergeneesmiddelen?
6. Wat zijn de vijf vrijheden van een dier?
7. In welk jaar zijn de vijf vrijheden geformuleerd? En door wie?