**3. Straffen**

**Soorten Straf**

Als je iets hebt gedaan dat in strijd is met de wet, kun j e een straf krijgen. In Nederland kunnen voor overtredingen en misdrijven verschil lende soorten straffen worden gegeven . De drie meest voorkomende zijn:

- **een geldboete**. Een geldboete i s een bedrag d at de dader van een overtreding of misdrijf aan de overheid moet betalen. Het hangt van de overtreding of het misdrijf af hoe hoog de geldboete is. Voor diefstal geldt bijvoorbeeld een boete van maximaal 19.500 euro.

- **een cel straf**. Bij een cel straf wordt een d ader van een overtreding of misdrijf opgesloten in een gevangenis of in een huis van bewaring.

- **een taakstraf**. Een taakstraf is een straf waar bij je werkzaam heden moet uitvoeren die vaak nuttig zijn voor de samenleving.

Straffen kunnen onvoorwaardelijk of voorwaardelijk zijn. Een onvoorwaardelijke straf is een straf d ie in principe altijd wordt uitgevoerd . Een voorwaardelijke straf is een straf die al leen wordt uitgevoerd al s de veroordeelde tijdens zijn proeftijd opnieuw in de fout gaat of zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt.

**Halt**

Als jongeren een strafbaar feit plegen, kunnen zij naar Halt worden gestuurd. Halt is een instantie die jongeren tus sen twa alf en achttien j aar een taakstraf geeft. Halt staat voor 'Het alternatief'. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 18.000 jongeren naar Halt verwezen. Voorbeelden van straf­ bare feiten waarvoor j e n aar Halt gestuurd kunt worden, zijn: vernieling, openbare dronkenschap en winkeldiefstal.

Het idee achter Halt is dat jongeren hun fouten kunnen rechtzetten zonder dat zij n aar de rechter hoeven. Ze voeren een taakstraf uit, bieden hun excuses aan de slachtoffers aan en vergoeden de gemaakte schade .

Een straf van H alt kan een werkstraf of een leerstraf zijn. Er kan ook een combinatie van een werkstraf en een leerstraf word en gegeven. Bij een werkstraf moet de d ader bijvoorbeeld in een ziekenhuis of voor een gemeente werken , zond er dat hij hiervoor wordt betaald. De werkstraf mag maxi­ maal 240 uur duren. Bij een leerstraf moet de dader een cursus vol gen, om zo i ets te leren van zijn gedrag. Een leerstraf kan maximaal 480 uur duren.

Taakstraffen hebben voor zowel de dader als voor de samenleving voordelen. De dader hoeft niet naar de gevangenis en loopt daardoor niet het risico zijn werk, huis en vrienden te verliezen. Daarnaast zet de dader zich in voor de samenleving en is een taakstraf goedkoper dan een gevangenisstraf.

**Het doel van straffen**

Het straffen van mensen heeft altijd een bepaald doel. De belangrijkste doelen van straffen zijn preventie, heropvoeding, vergelding en bescherming van de samenleving.

**Preventies**

Preventie houdt in dat wordt voorkomen dat een misdrijf opnieuw wordt gepleegd. Door te straffen benadruk je dat mensen die een misdrijf plegen, dit niet ongestraft kunnen doen. Dit schrikt andere mensen hopelijk af om een misdaad te plegen. De dader zelf wordt bovendien gewaarschuwd het niet opnieuw te proberen.

Toch gaan criminelen na het uitzitten van hun straf soms opnieuw in de fout. Ze worden voor een bepaald misdrijf gestraft, maar enige tijd later maken ze zich weer schuldig aan een misdrijf. Dit verschijnsel heet recidive.

**Heropvoeding**

Heropvoeding betekent dat de crimineel iets moet leren van zijn straf. De straf moet ertoe leiden dat de crimineel zijn leven betert.

Heropvoeding is een belangrijk doel bij de maatregel terbeschikkingstelling (tbs). Tbs wordt vaak opgelegd aan mensen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd en een psychiatrische stoornis heb­ ben. De psychiatrische stoornis zorgt ervoor dat deze mensen een gevaar kunnen zijn voor de samenleving . De rechtbank verklaart deze mensen ontoerekeningsvatbaar. Iemand die tbs heeft gekregen wordt in een tbs-kliniek behandeld voor zijn stoornis. Tbs kan worden verlengd, totdat de veroordeelde niet langer wordt gezien als een gevaar voor de maatschappij.

Iemand die volledig toerekeningsvatbaar is, maar volgens de rechter toch een gevaar zal blijven vormen voor de samenleving, kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.

**Vergelding**

Een ander doel van straffen is vergelding. Met vergelding wordt bedoeld dat het leed van slachtoffers van een misdaad door een straf wordt gecompenseerd. Slachtoffers van misdrijven kunnen nog lang l ast hebben van het leed dat hen is aangedaan. Het straffen van de daders, kan het leed va n de slachtoffers mogelijk verlichten.

**Bescherming samenleving**

Iemand die een misdrijf pleegt, vormt een bedreig in g voor d e samenleving. Door deze persoon op te sluiten in de gevangenis, wordt hij tijdelijk buiten de samenleving geplaatst. Een opgesloten crimineel vormt in die periode geen gevaar voor de samenleving. Het straffen van mensen heeft dus ook als doel om de samenleving te beschermen.

**Strafblad**

Als je de wet hebt overtreden, kun je een strafblad krijgen. Een strafblad is een document waarin staat dat je de wet hebt overtreden. Een strafblad heet officieel een uittreksel justitiële documentatie.

Als je ouder bent dan twaalf jaar en een misdrijf pleegt, krijg je altijd een strafblad. Je krijgt ook een strafblad als je slechts verdacht bent van een misdrijf. Bij een overtreding hangt het af van het soort overtreding en de opgelegde straf. Je krijgt een strafblad als je een overtreding hebt begaan en hiervoor een celstraf, een voorwaardelijke celstraf of een boete van minimaal honderd euro hebt gekregen. Ook bij overtredingen geldt dat een verdenking meetelt.

**Verklaring Omtrent gedrag**

Een strafblad kan grote gevolgen hebben bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding. Voor allerlei beroepen en functies is een verklaring van goed gedrag nodig. De officiële naam voor deze verklaring is de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG vraag je aan bij de gemeente en wordt afgegeven door de minister van Justitie. Als je een strafblad hebt, kan de minister besluiten om je geen YOG te geven.

Of je een YOG krijgt terwijl je een strafblad hebt, hangt onder andere af van:

- de hoogte van de straf op je strafblad;

- het soort misdrijf of overtreding op je strafblad;

- hoe oud je was toen je het misdrijf of de overtreding beging;

- de functie waarop je solliciteert.

**Uitwerking begrippen**

Halt Een instantie die jongeren tussen twaalf en achttien jaar een taakstraf geeft als zij een strafbaar feit hebben gepleegd.

Heropvoeding Het idee dat een crimineel iets moet leren van zijn straf en daardoor zijn leven betert.

Onvoorwaardelijke Een straf die in principe altijd wordt uitgevoerd.

straf

Preventie Het idee dat door te straffen wo rdt voorkomen dat een misdrijf opnieuw wordt gepleegd.

Recidive Het verschijnsel waarbij een crimineel na zijn straf opnieuw in de fout gaat.

Strafblad Een document waarin staat dat je de wet hebt overtreden.

Terbeschikking- Een maatregel die wordt opgelegd aan mensen die een ernstig   
stelling (tbs) misdrijf hebben gepleegd en een psychiatrische stoornis hebben.

Vergelding Het idee dat het leed van slachtoffers van een misdaad door een straf wordt gecompenseerd .

Verklaring Omtrent Een officiële verk laring van goed gedrag die nodig is om bepaalde

het Gedrag (VOG) beroepen en functies te mogen uitoefenen.

Voorwaardelijke Een straf die alleen wordt uitgevoerd als de veroordeelde tijdens straf zijn proeftijd opnieuw in de fout gaat of zich niet aan de door de

rechter bepaalde voorwaarden houdt.