Over bijtincidenten in het algemeen

De Dierenbescherming is positief over de aanpak van LNV voor een werkbare aanpak in ons land om bijtincidenten zoveel mogelijk te voorkomen en oplossingen te hebben als zich problemen voordoen.

Wij zijn blij dat er in Nederland niet gekozen is voor een tweede, eveneens ineffectieve Regeling Agressieve Dieren en dat Rijk en gemeentelijke overheden zich genuanceerd opstellen.

De grote aandacht voor incidenten met honden die het nieuws halen vindt de Dierenbescherming veelal buiten proportie. Maar we zien wel dat de omgang met honden in ons land op elk vlak professionele aandacht behoeft. Want dat problemen ernstig kunnen zijn is zeker, elk incident is er één teveel. De Dierenbescherming zet zich jaar en dag in voor oplossingen, die ook in het belang van het individuele dier zijn. Dit doen we onder andere door zelf risicovolle honden op te nemen in onze dierenasielen. Ook omdat een aantal honden op de voorlopige lijst meer dan gemiddeld slachtoffer zijn van mishandeling en verwaarlozing gingen we in het project dierenpolitie (144-red-een-dier) samenwerking aan met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om deze honden na vrijgave door justitie een kans te geven op een nieuwe eigenaar. In 2017 waren dat 140 honden.

Over het dierenasiel in het bijzonder

Dat de effecten van hondenbeten ernstig kunnen zijn, ervaart de Dierenbescherming ook in het dierenasiel. Dit is nog steeds een van de kanalen waar de problemen van gemeente, politie en burger bij elkaar komen. De zorg voor risicovolle honden is echter geen vanzelfsprekende taak voor het asiel, dat van oudsher bestaat om zwerfdieren tijdelijk op te vangen. De Dierenbescherming ziet hier wel een maatschappelijke taak voor zichzelf. Naast de honden van RVO nemen ook wij – net als de meeste asielen in ons land – ook risicovolle honden vrijwillig over van burgers. Hier zit geen wettelijke verplichting achter.

De Dierenbescherming werkte mee met de validatie van het welzijnsassessment van Davalon om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van de honden in de Nederlandse asielen. Dit gaat over àlle honden, niet bepaalde rassen.

Hieruit blijkt dat:

► Zo’n 50% van de honden qua gedrag en karakter goed te plaatsen is

► Van de overige 50% is ca. een kwart heel complex te noemen. Deze 25% van de honden zijn slecht tot niet plaatsbaar. Ook hier geldt dat het niet uitsluitend gaat om op bepaalde rassen.

Deze 25% heel moeilijke honden drukt zwaar op de asielen. Met een beoordeling door experts is de vraag over ‘ hoe verder met een hond?’ niet beantwoord. Ook de opvangbranche is op zoek naar meer professionele aanpak om de problemen aan te kunnen.

* De Dierenbescherming vindt dat er op meer uniforme wijze informatie over honden in elke opvang moet komen en vindt het welzijnsassessment daarvoor heel goed bruikbaar; de Dierenbescherming gaat in de eigen asielen werken met het welzijnsassessment van Davalon;
* De Dierenbescherming denkt dat de echt moeilijke honden (naar schatting ca. 500 dieren in de 30 asielen van de Dierenbescherming) niet in elk asiel in Nederland horen, of terecht moeten komen. Er zou gewerkt moeten worden met een beperkt aantal specialistische centra;
* De Dierenbescherming wil nieuwe diensten ontwikkelen voor gemeenten en andere overheidsinstanties in de preventieve sfeer, maar ook t.b.v. (re)socialisatie van nog kansrijke honden;
* De Dierenbescherming wil met het Rijk in overleg over extra instrumenten, die asielen helpen bij een betere/objectieve bepaling van de plaatsbaarheid van een hond. De ontwikkeling daarvan past bij de eerdere betrokkenheid van het Rijk bij het risico-assessment van de Universiteit van Utrecht en het welzijnsassessment van Davalon;
* De Dierenbescherming vraagt de politiek er mede zorg voor te dragen dat er voldoende budget komt voor professionalisering van de totale hondensector, dus fok, handel, opleiding en opvang, en de verantwoordelijkheid daarvoor niet volledig bij de sector of de opvang zelf te leggen.

De Dierenbescherming is zoals steeds bereid op alle vlakken mee te denken over oplossingsrichtingen en mee te werken aan de invulling daarvan.