Thema: Criminaliteit en Rechtsstaat

Onderwerp: oefen se vragen

Een slachtoffer die aangifte doet en eventueel recht op een schadevergoeding van de dader.

1A. Noem twee andere voorbeelden waar uit blijkt dat het slachtoffer een sterke (re)   
 positie heeft gekregen tijdens een rechtszaak.

Bekijk de functies/ doelen van straf in hoofdstuk 7.

1B. Welk doel/ functie van straf wordt beoogd met een schadevergoeding voor het   
 slachtoffer? Leg je antwoord uit.

Bron bij vraag 2.

|  |
| --- |
| Van de website Dagblad van het Noorden  **Rechter waarschuwt Hoogevener die de spullen van zijn moeder vernielde**  **Een 25-jarige Hoogevener is door de politierechter in Assen veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 24 uur, met een proeftijd van 2 jaar.**  De man vernielde in oktober vorig jaar spullen van zijn moeder.  **Niet lekker in z'n vel**  Zo vernielde hij haar slaapkamerdeur en in haar slaapkamer een spiegel en vitrinekast. Naar eigen zeggen gebeurde dit omdat de Hoogevener niet lekker in zijn vel zat. De man had een auto-ongeluk gehad en kon daardoor zijn werk niet meer doen, zo vertelde hij in de rechtbank. ,,Na alles wat er was gebeurd, had ik mijzelf niet onder controle. Het had niet mogen gebeuren, maar dit was één keer.''  De man heeft geen strafblad en heeft na het incident zelf hulp gezocht.  **Gezinstherapie**  De reclassering adviseerde de politierechter een voorwaardelijke straf op te leggen, met daaraan gekoppeld onder meer reclasseringstoezicht en eventuele gezinstherapie. De rechter ging daar in mee, want: ,,Zo horen ouders en kinderen niet met elkaar om te gaan.'' |

De reclassering heeft verschillende taken.

2A. Welke taak van de reclassering is van toepassing op de bovenstaande bron?   
 Leg je antwoord uit.

2B. Welk soort delict heeft de man gepleegd?   
 Let wel: vernieling wordt niet goed gerekend.

2C. Leg uit dat de door de rechter opgelegde straf een preventieve werking moet   
 hebben.

2D. Leg uit dat de uitspraak van de rechter aansluit bij de visie van het CDA/ de   
 christendemocratie bij de aanpak van criminaliteit.

3A. Hoen kan het dat rechters in 123.000 rechtszaken 185.000 straffen oplegden?

3B. Geef een eigen voorbeeld waaruit blijkt dat een bijkomende straf voor de dader   
 harder/ zwaarder aan zal komen dan een hoofdstraf.

Bron bij vraag 4.

|  |
| --- |
| Van de website AD.nl feb 2020  ‘Explosieve toename aantal witwaszaken’  **Er lijkt steeds feller gejaagd te worden op criminelen die in luxe leven. Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht, stijgt explosief. Afgelopen jaar waren er een kwart meer zaken dan in 2018.**  In 2019 waren er in totaal 1499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen. Dat zijn er 295 meer dan het jaar ervoor. Uiteindelijk werd afgelopen jaar in 997 gevallen een straf opgelegd, een stijging van 22 procent. Dat blijkt uit cijfers die [BNR](https://www.bnr.nl/nieuws/juridisch/10403548/explosieve-toename-aantal-witwaszaken) heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.  Het Openbaar Ministerie (OM) schrijft de stijging toe aan de extra aandacht voor witwassen. ,,Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd op het onderwerp witwassen en afpakken van crimineel geld, wat heeft geresulteerd in een stijging van het aantal onderzoeken dat wordt aangebracht bij de rechter.” Ook witwasexperts met wie BNR heeft gesproken bevestigen dit. |

4A. Noem twee maatschappelijke ontwikkelingen die een verklaring geven voor de   
 toename van het aantal witwaszaken.

4B Noem twee verklaringen waarom ook de genoemde aantallen van witwassen in   
 de bovenstaande bron niet kloppen en dus ook geen realistisch beeld geven van   
 de omvang van witwassen in Nederland.

Antwoordmodel

1a. recht op informatie

Spreekrecht tijdens de zitting

1b. genoegdoening aan het slachtoffer.

Plus uitleg van de leerling.

2a. Onderzoek en voorlichting over de achtergronden van een verdachte ten behoeve van de ovj of rechter.

In de bron geeft de reclassering informatie aan de ovj en de rechter over de verdachte en advies over de op te leggen straf.

2b. ruwheidsdelict namelijk vernieling.

2c. de voorwaardelijke werkstraf moet er voor zorgen dat de dader het in de toekomst niet nog eens zal doen. De voorwaardelijke werkstraf moet dus voorkomen dat de dader in herhaling valt.

2d. de rechter legt gezinstherapie op. Dat pas bij het cda/ de christendemocratie, omdat zij vinden dat het gezin een belangrijke rol speelt bij de overdracht van waarden en normen. Door de gezinstherapie te volgen leert de veroordeelde de waarden en normen van zijn moeder en houdt hij zich weer aan de regels.

3a. bij veel zaken worden verschillende hoofdstraffen opgelegd, dus een gevangenisstraf en een taakstraf.

Of

Bij veel zaken wordt naast een hoofdstraf ook een bijkomende straf opgelegd.

3b. Een rijbewijs voor een half jaar moeten inleveren kan harder/ zwaarder aankomen dan een geldboete of een taakstraf. De boete is zo betaald en de taakstraf is zo uitgevoerd, maar een half jaar je auto niet mogen gebruiken kan harder aankomen omdat je dan niet of moeilijk naar je werkt kunt.

4a. – Afnemende betekenis van het maatschappelijk middenveld, plus uitleg

* De afgenomen pak- en strafkans, plus uitleg

4b.

selectieve opsporing; als de politie er naar gaat zoeken zullen ze witwassen ook vinden. Dus er meer naar zoeken leidt tot hogere aantallen witwaszaken.

Geen aangifte: er zijn nauwelijks/ geen slachtoffers van witwaspraktijken.