Examenonderwerp: Criminaliteit  
Onderdeel: Samenvatting Hoofdstuk 5 “ Het strafrecht”

H5.1: **Uitgangspunten van het strafrecht**

Het strafrecht: “ alle regels en wetten over het straffen van mensen die de wet overtreden”.

In het strafrecht zijn vastgelegd:

* De taken van de politie, officier van justitie;
* De taken van de verdachte;
* De rechten en plichten van een verdachte/

Enkele belangrijke uitgangspunten van het strafrecht zijn:

* Je kunt alleen worden gestraft voor iets wat **volgens de wet strafbaar is**;
* Er wordt in de wet en bij de strafoplegging rekening gehouden met de **zwaarte van het delict**;
* De rechter kijkt ook altijd naar **de situatie** waarin het delict plaatsvond;
* De rechter moet rekening houden met **de achtergrond en persoonlijke eigenschappen** van een verdachte/ dader.
* De rechter houdt rekening met **de leeftijd van een verdachte**.  
  (Voor jongeren geldt het jeugdstrafrecht).

**Jongeren tot 12 jaar**

* Kinderen tot 12 jaar kunnen in Nederland niet vervolgd worden en bestraft worden via het strafrecht; (omdat een kind nog niet weet/ beseft dat jij/ zij een wet overtreedt).

De politie spreek in zo een geval met de ouders of Bureau Jeugdzorg   
 wordt ingeschakeld.

Enkele kenmerken van het jeugdstrafrecht in Nederland:

* Jongeren van 12 tot 18 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht;
* Er is een speciale/ aparte kinderrechter;
* Rechtszaken van jongeren van 12 tot 18 jaar zijn niet openbaar:  
  (kun je dus niet bezoeken als geïnteresseerde)
* Er gelden andere straffen en maatregelen voor jongeren van 12 tot 18 jaar;

**Jeugdstrafrecht**

Enkele kenmerken van het jeugdstrafrecht in Nederland:

* Jongeren van 12 tot 18 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht;
* Er is een speciale/ aparte kinderrechter;
* Rechtszaken van jongeren van 12 tot 18 jaar zijn niet openbaar:  
  (kun je dus niet bezoeken als geïnteresseerde)
* Er gelden andere straffen en maatregelen voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

**Jeugdstrafrecht in Nederland, maatregelen**

We kennen verschillende maatregelen voor jongeren van 12 tot 18 jaar binnen het Nederlandse jeugdstrafrecht, te weten:

* Maatregel 1: Ondertoezichtstelling  
  Er wordt een gezinsvoogd aangewezen die thuis met de ouders over de opvoeding komt praten.
* Maatregel 2: Opvoedingsinrichting  
  Bij zeer ernstige delicten kan de rechter een jongere naar een opvoedingsinrichting/ tuchtschool sturen.
* Maatregel 3: een PIJ- maatregel opleggen.  
  Voor jongeren met een lage ontwikkeling of een ziekelijke stoornis geldt dat de rechter hen kan opleggen” Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.   
  Hier krijgt zo een jongere een intensieve behandeling en begeleiding om te voorkomen dat hij/ zij opnieuw een misdrijf pleegt.   
  De PIJ- maatregel kan later (nadat de jongere 18 jaar is geworden) worden omgezet in een TBS- maatregel.

**Ontwikkelingsniveau**

* Jongeren van 16 t/m 23 jaar kunnen in Nederland veroordeeld worden als minderjarige of als volwassen, afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau;
* De rechter kan dus een bij een minderjarige beslissen dat een harde aanpak meer baat heeft (meer op gaat leveren), terwijl een 22- jarige meer baat heeft bij begeleiding.

Met deze (persoonsgerichte) aanpak hoopt de wetgever dat jonge daders zich zo ontwikkelen dat ze niet in herhaling vallen.

5.2: Wetboek van Strafvordering

* In een rechtsstaat is een strafproces aan regels gebonden;
* Al deze regels zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering;  
  Hierin zijn o.a. vastgelegd:

& De bevoegdheden van de politie en de officier van justitie;  
 & De rechten van een verdachte   
 (zodat er gezorgd kan worden voor ‘ rechtsbescherming’)  
 Zie hoofdstuk 4: Rechtstaat  
 Rechtshandhaving  
 Rechtsbescherming

**5.2: De rechten van een verdachte**

De belangrijkste rechten van een verdachte zijn:

* Je bent pas **verdachte** als *er een redelijk vermoeden is dat je schuldig bent aan een strafbaar feit*;
* De verdachte heeft **het recht te weten** waar hij van verdacht wordt;
* De politie moet de verdachte er op wijzen dat hij recht heeft op **hulp van een advocaat** vanaf het moment van inverzekeringsstelling;  
  (Dat is als je als verdachte langer dan 9 uur wordt vastgehouden voor verhoor op het politiebureau).
* Een verdachte heeft **het recht om te zwijgen**;
* De politie mag een verdachte maar een **beperkte tijd vasthouden**;

(Hoe zwaarder het misdrijf waarvan iemand verdacht wordt, hoe langer iemand kan worden vastgehouden   
 in voorarrest).  
 - Elke verdachte heeft **recht op een eerlijk proces voor een   
 onafhankelijke rechter**;

* Tijdens het proces heeft een verdachte **recht op rechtsbijstand**;  
  (bv. een advocaat of een tolk als hij de NL taal niet spreekt).
* Een **verdachte is onschuldig totdat hij door een rechter schuldig is bevonden**;
* Als de rechter vindt dat er te weinig bewijs is tegen een verdachte volgt **vrijspraak**;
* Na de uitspraak van een rechter mag de verdachte (en ook het OM) **in hoger beroep gaan**;
* Misdrijven en overtredingen kunnen **verjaren**.

**5.2: Hoe lang kun je als verdachte worden vastgehouden?**

* De politie mag een verdachte na ene aanhouding (arrestatie) voor verhoor 9 uur vasthouden op het politiebureau;  
  (De tijd tussen 00.00 uur en 09.00 uur wordt hierbij niet meegerekend).
* De officier van justitie, die formeel het onderzoek tegen de verdachte leidt, kan toestemming geven voor een verlenging van tweemaal drie dagen;  
  (Die toestemming geeft hij meestal wel als er sprake is van zware misdrijven of als er meer tijd nodig is voor een onderzoek).
* Wanneer de OvJ de verdachte langer dag 6 dagen wil vasthouden, moet de rechter- commissaris van de rechtbank dit goedkeuren voor 14 dagen;  
  (Dan gaat de voorlopige hechtenis in en gaat een verdachte naar een Huis van Bewaring).
* De periode van de voorlopige hechtenis kan drie keer verlengd worden met drie keer dertig dagen;

In totaal kan een verdachte dus 110 dagen en 9 uur worden vastgehouden,   
voordat een rechtszaak begint.

**5.2: Rechten en belangen**

& Soms botsen de rechten van een verdachte met de   
 belangen van slachtoffers.

- Verdachte wil niet vastgehouden worden en /of snel vrijgelaten worden.  
 - Slachtoffers willen dat de verdachte/ dader snel achter de tralies verdwijnt.

& De rechten van een verdachte kunnen het opsporen en vervolgen   
 van strafbare feiten bemoeilijken.  
 - politie en justitie kunnen (en willen) gebruik maken van opsporingsbevoegdheden,   
 zoals het afluisteren van een telefoon van een verdachte of een woning of een pand van een verdachte   
 binnengaan;  
 - een verdachte is tegelijkertijd gewoon een burgers die in de rechtsstaat gebruik kan maken van allerlei   
 grondrechten, zoals recht op vrijheid of recht op privacy.

Enkele voorbeelden van examenvragen over criminaliteit hoofdstuk 5:

Bron 1

|  |
| --- |
| Een 11-jarig jongetje bedreigt kinderen met een mes Een 11-jarig jongetje heeft gisteren meerdere leeftijdsgenootjes bedreigd met een mes. Aanleiding was een ruzie. De politie heeft het jongetje na meerdere meldingen opgespoord en meegenomen naar het bureau. Daar is met alle kinderen en alle ouders gesproken. De 11-jarige wordt volgens de politie naar Halt gestuurd. Ook moet hij zich melden bij diverse hulpinstanties. |

naar: dvhn.nl van 28 februari 2020

Lees bron 1.

* 1. Dat een jongere zich moet melden bij diverse hulpinstanties is een  
     gebruikelijke stap in dit soort situaties.  
     ◊ Waarom is de verwijzing naar Halt in bron 1 geen gebruikelijke stap?  
     Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
     Een verwijzing naar Halt in tekst bron 1 is geen gebruikelijke stap, want …

(1)2. Welk recht heeft een slachtoffer van een ernstig misdrijf tijdens een rechtszaak?  
 het recht om:  
 A de hoogte van de straf voor de dader te bepalen  
 B een rechter aan te wijzen  
 C excuses van de dader te krijgen  
 D op de zitting te mogen spreken

Bron 2

|  |
| --- |
| **OM wil af van briefgeheim op pakketjes**  Het Openbaar Ministerie (OM) wil verdachte postpakketten direct kunnen openen. Het gaat om pakketten die zijn verstuurd via PostNL, waar mogelijk drugs of andere illegale goederen in zitten. Het briefgeheim maakt het openen van postpakketten en de opsporing van de daders lastig en tijdrovend. Het briefgeheim moet daarom worden opgeheven, zegt een officier van justitie in het tv-programma Nieuwsuur. Het briefgeheim staat in de Grondwet. |

naar: www.destentor.nl van 3 december 2018

Lees bron 2.  
(2)3. In een rechtsstaat heeft de overheid twee taken, die met elkaar kunnen  
 botsen. Een van deze taken is rechtshandhaving.  
 In bron 2 staat dat het OM verdachte postpakketten direct wil kunnen  
 openen en daarom het briefgeheim wil afschaffen.  
 ◊ Leg uit met welke andere taak van de overheid deze wens van het OM  
 kan botsen.  
 Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
 Deze wens van het OM kan botsen met de taak ..., want ...

Bij vraag 4.  
Hieronder staan vier beweringen over de Halt-straf.  
1 Jongeren die een Halt-straf uitvoeren, hoeven niet voor de rechter te  
verschijnen.  
2 Jongeren die een Halt-straf uitvoeren, krijgen een strafblad.  
3 Jongeren kunnen als Halt-straf een werkstraf krijgen.  
4 Jongeren tussen de 19 en 23 jaar kunnen een Halt-straf krijgen.

(2)4. Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul juist of onjuist in.  
1 = ...  
2 = ...  
3 = ...  
4 = ...

tabel 1



Strafbare feiten staan in verschillende wetten of wetboeken, bijvoorbeeld  
in het Wetboek van Strafrecht.  
(1)5. In welke twee andere wetten staan de misdrijven in tabel 1?

Bij vraag 6.  
Hieronder staan vier beweringen over de rechter.  
1 De rechter bepaalt hoe hoog de maximumstraffen in het Wetboek van  
Strafrecht zijn.  
2 De rechter mag in zijn uitspraak rekening houden met de achtergrond  
van de verdachte.  
3 De rechter opent een rechtszitting door de tenlastelegging voor te  
lezen.  
4 De rechter spreekt het vonnis uit.

(2)6. Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul juist of onjuist in.  
1 = ...  
2 = ...  
3 = ...  
4 = ...

(Vraag 6 gaat ook over hoofdstuk 4 en 7 van het lesboek Criminaliteit).

Antwoorden:

( 1)1. Dat een jongere zich moet melden bij diverse hulpinstanties is een  
 gebruikelijke stap in dit soort situaties.  
 ◊ Waarom is de verwijzing naar Halt in bron 1 geen gebruikelijke stap?  
 Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
 Een verwijzing naar Halt in tekst bron 1 is geen gebruikelijke stap, want …

maximumscore 1  
Een verwijzing naar Halt in bron 1 is geen gebruikelijke stap, want (een  
van de volgende):  
− naar Halt worden alleen kinderen vanaf 12 jaar gestuurd.  
− het kind uit tekst bron 1 is te jong om naar Halt gestuurd te worden.  
− bij Halt kunnen aan 11-jarigen geen leer- of werkopdrachten opgelegd  
 worden.

( 1)2. Welk recht heeft een slachtoffer van een ernstig misdrijf tijdens een rechtszaak?  
 het recht om:  
 A de hoogte van de straf voor de dader te bepalen  
 B een rechter aan te wijzen  
 C excuses van de dader te krijgen  
 **D op de zitting te mogen spreken**

D

Lees bron 2.  
(2)3. In een rechtsstaat heeft de overheid twee taken, die met elkaar kunnen  
 botsen. Een van deze taken is rechtshandhaving.  
 In bron 2 staat dat het OM verdachte postpakketten direct wil kunnen  
 openen en daarom het briefgeheim wil afschaffen.  
 ◊ Leg uit met welke andere taak van de overheid deze wens van het OM  
 kan botsen.  
 Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
 Deze wens van het OM kan botsen met de taak ..., want ...

maximumscore 2

• Deze wens van het OM kan botsen met de taak rechtsbescherming 1  
• want (voorbeelden van een juist antwoord): 1  
− het briefgeheim is een recht dat in de Grondwet staat en de  
overheid moet dit grondrecht van de burger beschermen.  
− het opheffen/afschaffen van het briefgeheim gaat ten koste van  
de privacy van de verzender en de ontvanger van de pakketten.

(2)4. Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul juist of onjuist in.  
1 = ...  
2 = ...  
3 = ...  
4 = ...

maximumscore 2  
1 = juist  
2 = onjuist  
3 = juist  
4 = onjuist  
indien vier antwoorden juist 2  
indien drie of twee antwoorden juist 1  
indien minder dan twee antwoorden juist 0

Strafbare feiten staan in verschillende wetten of wetboeken, bijvoorbeeld  
in het Wetboek van Strafrecht.  
(1)5. In welke twee andere wetten staan de misdrijven in tabel 1?

maximumscore 1  
in de Wegenverkeerswet en in de Opiumwet

(2)6. Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul juist of onjuist in.  
1 = ...  
2 = ...  
3 = ...  
4 = ...

(Vraag 6 gaat ook over hoofdstuk 4 en 7 van het lesboek Criminaliteit).

maximumscore 2  
1 = onjuist  
2 = juist  
3 = onjuist  
4 = juist  
indien vier antwoorden juist 2  
indien drie of twee antwoorden juist 1  
indien minder dan twee antwoorden juist 0