Wat weet u van… Veldwedstrijden?

Deel 2

*Femke Lagaaij*

**In de vorige editie van de Jachthond verscheen deel 1 van het artikel over veldwedstrijden, met uitleg over doelstellingen, terminologie en basisregels. In dit tweede deel komen de veldwedstrijden van de spaniëls en de retrievers aan bod en probeer ik een klein beetje inzicht te geven in wat u te wachten staat wanneer overweegt deel te gaan nemen. In dit artikel behandel ik de Nederlandse reglementen. Voor zowel spaniels als retrievers geldt dat de internationale regels op hoofdlijnen overeenkomen, maar dat bij de CACITwedstrijden over het algemeen de beoordeling iets strenger zal zijn dan bij de nationale wedstrijden .**

Laten we beginnen met de **veldwedstrijden voor spaniëls**. Er zijn volgens het reglement twee soorten wedstrijden:

1. De spaniëlwedstrijd voor de voet
2. En de spaniëlwedstrijd in wetlands

De spaniëlwedstrijd in wetlands wordt in Nederland niet gehouden. Onduidelijk is waarom hij nog wel in het reglement is opgenomen. Deze wedstrijdvorm laat ik dan ook buiten beschouwing.

**Spaniëlwedstrijd voor de voet**

Dit is een wedstrijdvorm waarbij spaniëls tijdens een "voor de voet jacht" (je loopt hierbij op linie door het veld), het te bejagen terrein vóór de geweren systematisch afzoeken, gevonden wild uitstoten en geschoten wild apporteren.

Bij voorkeur is het terrein waar de wedstrijd wordt gehouden een gevarieerd natuurterrein met afwisselend zware gesloten dekking, bijvoorbeeld braampartijen of duindoorns, met daar tussen meer open, lichter begroeide terreindelen. Het is verstandig om je voor de wedstrijd te kleden op zware dekking, want vaak moet je als voorjager ook flink ploeteren door nogal onvriendelijk struikgewas, niet alleen je spaniël komt daar soms bebloed uit tevoorschijn…

Er wordt gejaagd op konijnen en fazanten en de andere soorten kleinwild waarop de jacht is geopend. Zowel "punten" als fouten gemaakt op voor de jacht met spaniëls geëigende wildsoorten waarop de jacht niet is geopend, tellen voor de beoordeling mee. Dat wil dus zeggen dat een punt op een snip meetelt, terwijl de jacht hierop niet meer is toegestaan in Nederland.

**Flushen**

De fungerende keurmeesters worden aangeduid met de term ‘jury’. De jury bestaat uit minimaal twee en maximaal drie keurmeesters. De geweren, bij voorkeur twee, lopen in de linie of op de flanken van het te bejagen perceel mee met de voorjager en de keurmeesters. Om gekwalificeerd te kunnen worden moeten honden een "punt" maken. Een hond kan een punt maken door het wild te *flushen*, dat wil zeggen het zodanig op te stoten dat het zich genoodzaakt voelt uit de dekking te komen zodat de jager de kans krijgt het te schieten. De hond mag het wild niet achtervolgen en moet gaan zitten op commando of op het schot. Op het eerste "punt" dat een hond tijdens een wedstrijd maakt, moet een schot worden afgegeven. Indien om redenen van veiligheid, weidelijkheid of anderszins niet gericht kan worden geschoten, wordt een niet gericht schot afgegeven. De keurmeester geeft dit aan bij het officiële geweer. De hond die een punt heeft gemaakt apporteert het geschoten wild en de wijze waarop hij dat doet telt ook mee voor de beoordeling. Mocht er geen wild zijn geschoten, dan wordt volstaan met een koud apport, nadat alle honden gelopen hebben.

**Loopvolgorde**

Voorafgaand aan de wedstrijd wordt door loting de volgorde waarin de honden worden beoordeeld vastgesteld. In beginsel mag een hond niet voor een tweede loop worden opgeroepen voordat alle honden een eerste loop hebben gehad. De honden worden beoordeeld tijdens een *loop* van **minimaal 10 en maximaal 15 minuten**. Fouten, gemaakt in de eerste minuut van een loop, leiden niet tot uitsluiting maar ze worden wel in de eindbeoordeling van de loop meegenomen. Een van de keurmeesters geeft het einde van de eerste minuut aan. De hond is dan dus al volop aan het werk. De eerste loop wordt voortijdig beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt of indien de hond kennelijk niet beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel niet het vereiste niveau toont. Honden, die tijdens hun eerste loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een "punt" te maken en van wie het werk wel van het vereiste niveau was, krijgen indien mogelijk een *tweede loop*. Honden die ook tijdens de tweede loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een "punt" te maken, krijgen, uitsluitend indien beide voorgaande lopen van hoog niveau waren, indien mogelijk een *derde loop*.

Alle lopen ná de eerste loop duren in beginsel niet langer dan **15 minuten**. Zij worden eerder beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt, de hond op grond van zijn prestaties niet langer voor een kwalificatie in aanmerking komt of zich de mogelijkheid heeft voorgedaan om een "punt" te maken en een eventueel daarop volgend apport is uitgevoerd. Honden die tijdens een loop de mogelijkheid om een stuk wild te vinden en uit te stoten niet hebben benut, komen niet in aanmerking voor een volgende loop

**(Niet) apporteren**

Spaniëls, die tijdens hun loop niet de gelegenheid hebben gehad een stuk wild te apporteren en die op grond van hun prestaties voor een kwalificatie of een CQN (zie deel 1. CQN staat voor predikaat van natuurlijke aanleg, oftewel certificat d’aptitudes naturelles) in aanmerking zouden komen, volgen op aanwijzing van de jury de linie op betrekkelijk korte afstand zodat zij snel oproepbaar en inzetbaar zijn. Indien een volgende hond tijdens diens loop een voor hem geschoten stuk wild niet vindt of indien voor een volgende hond tijdens diens loop een stuk wild wordt geschoten nadat deze al heeft geapporteerd, wordt de loop van de werkende hond onderbroken en wordt de apporteeropdracht gegeven aan de hond die tijdens zijn loop niet de gelegenheid had een stuk wild te apporteren. In de praktijk valt het niet altijd mee om uitvoering aan deze regel te geven, zodat vaak wordt volstaan met een koud apport zoals hierna omschreven.

Indien er tijdens de jacht nog geen gelegenheid is geweest om de hond een apport te laten halen, wordt de hond onderworpen aan een "koud-apport-proef". Hiertoe wordt een stuk wild op ongeveer 30 meter afstand van de hond, onzichtbaar weggelegd in het af te zoeken veld; tijdens het zoeken wordt een schot in de richting van het wild gelost. De voorjager moet wachten op de toestemming van tenminste één keurmeester voor hij zijn hond inzet.

De spaniël die tijdens een loop de mogelijkheid om een stuk wild te apporteren niet heeft benut, anders dan het falen op een sterke loper, komt niet in meer aanmerking voor een ander apport ,noch voor een “koud-apport-proef”.

**Waterwerktest**

Honden, die tijdens hun loop niet de gelegenheid hebben gehad een stuk wild uit of van over water te apporteren en die op grond van hun prestaties tijdens die loop overigens voor een kwalificatie of CQN in aanmerking zouden komen, worden onderworpen aan een kunstmatige, eenvoudige watertest. Hiertoe wordt een gaaf, dood stuk veerwild (bij voorkeur een eend) zichtbaar voor de hond in het water geworpen zodat de hond om het wild te bereiken tenminste enkele meters moet zwemmen. De valplaats wordt zodanig gekozen dat de hond, vanaf de positie bij de voorjager, het wild kan zien liggen. De afstand van de waterkant tot valplaats moet tussen de zeven en de tien meter zijn. Tijdens het werpen wordt een schot gelost. De hond mag onmiddellijk na het werpen te water gaan. Honden die tijdens een seizoen op een officiële veldwedstrijd éénmaal een dergelijke proef moet goed gevolg hebben afgelegd, worden gedurende de rest van dat seizoen hiervan vrijgesteld. Honden met een SJP B diploma, behaald maximaal één jaar voor de datum van aanvang van het wedstrijdseizoen of een overeenkomstige buitenlandse aantekening, worden geacht aan deze test te hebben voldaan. Ook honden die op een veldwedstrijd niet voor een kwalificatie of CQN in aanmerking komen, mogen op verzoek van hun voorjagers tijdens die veldwedstrijd de waterwerktest afleggen. Indien deze test met goed gevolg is afgelegd, wordt, op verzoek van de voorjager, in het werkboekje een aantekening gesteld inhoudende: “datum, plaats, organiserende instantie, ‘waterwerktest’, ‘geslaagd’, en de namen van de keurmeesters”. Voorjagers die aan buitenlandse wedstrijden willen deelnemen wordt geadviseerd om deze aantekening expliciet in het werkboekje te laten opnemen.

**Veldwedstrijden voor retrievers**

De ideale retriever is op post oplettend, rustig en stil en vraagt hoegenaamd geen aandacht van zijn voorjager. Eenmaal uitgezonden om te apporteren toont hij zoeklust, initiatief en jachtverstand, waarbij hij niet onnodig terrein en wild verstoort. Hij werkt samen met zijn voorjager, zonder zich onnodig op hem te verlaten. Nadat hij het wild heeft gevonden, apporteert hij dit vlot, correct en zonder omhaal. De retriever moet goed markeren en een gemarkeerde valplaats gedurende langere tijd kunnen onthouden. Slecht opletten, slecht markeren en slecht onthouden van de valplaats zijn ernstige fouten. Tijdens een apporteerwedstrijd kan zowel **op post** als **voor de voet** worden gewerkt.

Indien wordt gejaagd met de honden **op post**, bevinden de retrievers zich tijdens een (drijf-)jacht op post en wordt tijdens en na afloop van de drift het (aan)geschoten wild gezocht en geapporteerd.

Indien **"voor de voet"** wordt gejaagd, lopen de retrievers mee in de linie en wordt vanuit de linie het (aan)geschoten wild geapporteerd en/of nagezocht.. Bij voor de voet jagen dienen de velden bij voorkeur te bestaan uit lage, overzichtelijke dekking zoals bieten of aardappelen of zeer laag struikgewas. Een voor de voet veldwedstrijd vergt naar mijn overtuiging het uiterste van hond en baas. De honden die hierin excelleren verdienen onze belangstelling!

**Rustig en stil**

Op post en tijdens het volgen aan de voet mag de retriever hoegenaamd geen aandacht vragen van zijn voorjager; hij moet rustig zijn en indien vereist moet hij rustig meelopen, slecht volgen is een ernstige fout. Onrust tonen en veel aandacht vragen zijn ernstige fouten. Het in enigermate bewegen van de hond om geschoten wild beter te kunnen markeren, zonder dat de voorjager daarbij de hond op enigerlei wijze tegenhoudt van inspringen, dient niet als onrustig postgedrag te worden geïnterpreteerd. Op post en tijdens het volgen aan de voet moet de retriever stil zijn. In feite leidt alle geluid dat de hond maakt tot eliminatie. Zo vloog ik er tijdens een van mijn allereerste veldwedstrijden uit nadat we twee uur stil en geconcentreerd hadden staan wachten of de duiven nog zouden gaan vliegen. Toen de eerste duif eindelijk overkwam, loste een nabije jager een schot…en miste. Van frustratie gaapte mijn hond, daarbij ontsnapte wat geluid. Ik kon hem aanlijnen.

Het spreekt vanzelf dat ook inspringen tot eliminatie leidt. Vanaf het moment dat de keurmeester de voorjager heeft verzocht de lijn af te doen, mag de hond niet meer door de voorjager worden aangeraakt op straffe van eliminatie en voorjagers mogen als de honden eenmaal los op post zijn, geen dwangmiddel, zoals een riem of (zit)stok in de hand houden. Een hond die is ingezet voordat de voorjager de opdracht daartoe van de keurmeester heeft gekregen wordt geacht te zijn ingesprongen.

Indien op een post meerdere stukken wild zijn geschoten, bepaalt de keurmeester op welk stuk wild de voorjager zijn hond moet inzetten, waarbij de keurmeester de weidelijkheidsregels en de redelijkheid van het apport in acht neemt. Indien de retriever een ander stuk wild apporteert, dan het door de keurmeester gevraagde, wordt dit aangemerkt als een fout, tenzij het een stuk betreft waarvan de keurmeester ook niet wist dat het er lag. Dan wordt de hond opnieuw ingezet voor het oorspronkelijke apport. Van een retriever mag niet worden verlangd dat hij op weg naar een stuk wild een ander stuk wild (dood of nog levend) passeert en dat negeert.

**Eye-wipe**

De term eye-wipe spreekt altijd erg tot de verbeelding. Hij heeft betrekking op de situatie waarin een uitgestuurde retriever een stuk wild niet vindt dat vervolgens door een daarna ingezette hond onder dezelfde condities wel wordt gevonden of door de jury wordt geraapt. Honden die een eye-wipe ontvangen, worden uit de wedstrijd genomen. Honden die onder andere condities op een stuk wild hebben gewerkt dan de hond die het stuk wild tenslotte heeft gevonden, krijgen geen eye-wipe maar de kwaliteit van hun werk wordt wel in de beoordeling meegenomen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit betekenen dat het werk van die honden wordt beoordeeld van "foutloos" tot "ernstige fout".

**First dog down**

Ook al zo’n intrigerende term. Er is sprake van “first dog down” indien meerdere honden een ziek geschoten stuk wild niet kunnen vinden en dit ook niet geraapt kan worden namens de keurmeester. De keurmeester kan dit de eerst ingezette hond aanrekenen en deze “first dog down” geven, als hij van mening is dat deze de kans had het stuk te markeren en direct daarop is ingezet. First dog down is een ernstige fout: dood of aangeschoten wild vinden en binnenbrengen is immers de belangrijkste eis die aan de retriever wordt gesteld.

Hebt u er na al die strenge reglementen nog wel zin in? Natuurlijk! Schrijf u in! Het is prachtig om je hond tijdens een veldwedstrijd aan het werk te zien en ook al vlieg je er uit: je weet weer hoe hoog je de lat in je trainingen zou moeten leggen.

Opnieuw dank aan Jan Luijendijk voor het meelezen.

**Bronnen:**

Orweja, Algemeen Veldwedstrijd Reglement; Supplement voor Spaniëls dd 01-02-2022

Orweja, Algemeen Veldwedstrijd Reglement; Supplement voor Retrievers dd 19-02-2020