**Maatschappijleer**

**H2 Rechtsstaat**

**Par. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8**

Par 1. Idee en oorsprong van de rechtsstaat

Rechtsstaat- *een staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen macht en willekeur door de overheid*.

Nederland is een democratische rechtsstaat. Dit bied 2 zekerheden:

* Meedoen aan vrije verkiezingen dus meebeslissen politieke kwesties.
* Rechtsstaat garandeert bescherming tegen machthebbers.

Basis van rechtsstaat is dat ook Kamerleden, ministers, burgemeesters en andere bestuurders zich aan de wet en rechtsbeginselen moeten houden. De rechtsstaat is een sociaal contract tussen burgers en bestuurders. Beiden hebben plichten.

De beginselen van de rechtsstaat zijn de trias politica, de grondrechten en het legaliteitsbeginsel.

Koningen hebben geen macht meer, zij zijn door constitutionele monarchie gebonden aan grondwet.

Grondrechten- *rechten die zo fundamenteel zijn voor de vrijheid, de ontplooiing, het welzijn en de bescherming van het individu en van groepen, dat ze in de grondwet zijn vastgelegd*.

Legaliteitsbeginsel- *de overheid mag alleen beperkingen opleggen aan de vrijheid van burgers als die beperkingen in wetten zijn vastgelegd en voor iedereen gelden.*

Dictatuur- *1 machthebber of 1 partij bepaald wat de regels zijn, weinig vrijheden voor burgers, geen persvrijheid en geen vrijheid van meningsuiting*.

Na de tweede wereldoorlog:

In 1948 werd Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) geschreven en in 1950 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

De rechtsstaat is een maatstaf als we willen beoordelen hoe de overheid functioneert en wat nog wel en wat niet meer is toegestaan. De waarden en normen van de rechtsstaat vormen een minimale binding die burgers en groepen met elkaar delen. Rechtsstaat is niet alleen grondslag voor parlementaire democratie maar ook voor verzorgingsstaat en pluriforme samenleving.

Par 2. Grondwet en grondrechten

Grondwet is belangrijkste wet die we hebben. Het heeft fundamentele functie. Gelijkheid is een belangrijke waarde die in onze grondwet is vastgelegd. Wie niet gelijk behandeld wordt, kan beroep doen op grondwet. Vrijheid is ook belangrijke waarde in grondwet. Gelijkheid en vrijheid kan botsen.

De voorloper van de grondwet is de Staatsregeling van de Bataafse Republiek, uit 1798. Daardoor werd Nederland een eenheid.

In 1814 kwam 1e echte grondwet. Er word geregeerd met ministeriële verantwoordelijkheid, de koning is onschendbaar. Ministers zijn verantwoordelijk voor beleid en niet de koning. Eerst was er censuskiesrecht, alleen de mannen die belasting betaalden mochten stemmen.

Andere wijzingen in grondwet:

* 1917, algemeen mannenkiesrecht. Ook godsdienstige en levensbeschouwelijke scholen werden bekostigd door de staat.
* 1922, vrouwen kiesrecht.
* 1983, algehele herziening. Bescherming tegen discriminatie toegevoegd en sociale grondrechten opgenomen.

Doel van de grondwet:

* Begrenzing van de macht van de staat aangeven en vrijheden van burgers te garanderen.
* Fundamentele rechten van burgers vastleggen.
* Aangeven hoe belangrijkste organen van de staat in grote lijnen zijn georganiseerd.
* Eenheid van de staat uitdrukken en zeggen dat burgers, ondanks verschillen, toch 1 willen zijn en 1 willen blijven.

Grondwet begint met de klassieke grondrechten. (gelijkheidsbeginsel, politieke rechten, vrijheidsrechten) Grondrechten staan in willekeurige volgorde, het ene rechts is niet belangrijker dan het andere. Klassieke rechten gaan meestal over politiek.

In de sociale grondrechten staat dat de overheid een zorgplicht heeft tegenover de burgers op het gebied van:

* Werkgelegenheid en vrije keuze van arbeid
* Bestaanszekerheid en welvaart
* Leefbaarheid en milieu
* Volksgezondheid en woongelegenheid
* Onderwijs

Grote verschil is dat overheid actief sociale grondrechten moet waarmaken, (inspannen werkloosheid tegen gaan, maar kan niet garanderen dat niemand werkloos wordt) als je vind dat de overheid niet genoeg zijn best doet kun je dat laten merken bij verkiezingen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rol overheid? | Ontevreden? Rechter? |
| Klassieke grondrechten | Passief | Ja |
| Sociale grondrechten | Actief | Nee |

Grondrechten hebben horizontale werking als gaat om verhoudingen tussen burgers. Bij verhouding tussen burgers en overheid is het verticale werking.

Je krijgt botsende grondrechten als de grondrechtelijke belangen van burgers met elkaar in conflict komen. (roddelblad → persvrijheid dus alles publiceren, maar bekende Nederlander recht op privacy)

Par 3. Trias politica: scheiding of evenwicht van machten?

Ontstaan: Montesquieu schreef boek met ideale taakverdeling binnen samenleving.

Machten:

* Wetgevende macht, algemene wetten maken, wijzigen of intrekken.
* Uitvoerende macht, taak om wetten in concrete gevallen toe te passen.
* Rechterlijke macht, in geval van onenigheid oordelen over wetten en bij alle conflicten die met rechtsregels konden worden opgelost en rechtspreken.

Tegenwoordig “Checks and balances”, de machten weerhouden elkaar van het veroveren van te veel macht (checks) en houden elkaar daarmee in balans.

Goede wetten moeten:

* Algemeen zijn en niet voor 1persoon of situatie geschreven zijn.
* Duidelijk zijn, voor iedereen begrijpelijk en duidelijk bekendgemaakt.
* Haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Ambtenaren zijn ook wel de 4e macht omdat zij de wetten en regels uitvoeren die de ministers niet allemaal zelf doen. De minister wordt gecontroleerd door parlement, ambtenaren niet.

Jurisprudentie- *het geheel van uitspraken door rechters.* Wordt vaak bekeken wanneer een rechter uitspraak moet doen.

Binnen de trias politica hebben de machten niet dezelfde positie. Parlementsleden worden gekozen door volk, ministers worden gecontroleerd door het parlement. Rechters worden niet gekozen en worden niet door een andere macht gecontroleerd. Rechters moeten zich wel aan de regels van het parlement houden. Rechters kijken naar wat gebeurt is en wetgever kijkt naar wat kan gebeuren. Dus meer evenwicht tussen alle machten dan scheiding.

Par 4. Het legaliteitsbeginsel

Legaliteitsbeginsel vormt naast grondrechten en scheiding der machten fundament van rechtsstaat. Legaliteitsbeginsel- *iemands vrijheid mag alleen afgepakt worden als de rechtmatigheid van dei beperking is vastgelegd in wetten en regels die door het parlement zijn aangenomen.*

Rechtsorde- *het geheel van rechtsregels en rechtsbeginselen en de manier waarop het recht is georganiseerd. Het geheel van recht in het land.* Rechtsstaat is een specifieke soort staatsvorm die aan bepaalde eisen voldoet. Land kan wel rechtsorde zijn (er zijn regels) maar geen rechtsstaat (geen staat die voldoet aan de eisen).

Rechtsregels- *gedragsregels die wettelijk door de overheid zijn vastgelegd. Worden beoordeeld in termen van legaal/illegaal of juridisch geoorloofd/niet geoorloofd*. Redenen voor opstellen:

* Doelmatigheid, duidelijke afspraken.
* Zedelijk bewustzijn, regels die waarden weerspiegelen.

Sociale regels- *geven beoordeling van gedrag in termen van wel of geen rekening houden met een ander.* (niet schoenen op de bank, niet korte broek op begrafenis)

Morele regels- *zwaardere lading, geven een beoordeling van gedrag in termen van goed en kwaad.* (wees eerlijk, help vrienden.)

Als rechtsregels overeenkomen met morele opvattingen is er gevoel van rechtvaardigheid.

Privaatrecht- *relaties tussen burgers onderling.*

Privaatrecht is ook wel burgerlijk recht of civiel recht, vastgelegd in Burgerlijk Wetboek.

Gaat om wederzijdse plichten, :

* Het personen- en familierecht, huwelijk of adopteren.
* Het ondernemingsrecht, stichting of bv oprichten.
* Het vermogensrecht, huurovereenkomst of erfenis.

Publiekrecht- *relaties tussen burgers en overheid.* Steeds publieke belang in beeld. :

* Het staatsrecht, inrichting NL en bevoegdheden 2e kamer en ministers
* Het bestuursrecht, regels bestuursactiviteiten van overheid.
* Het strafrecht, wettelijke strafbepalingen.

Par. 5 Het strafproces

5.1 rechtsbescherming en procesregels

Onschuldvermoeden – *een verdachte is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.*

5.2 het strafproces

6 fases tot de misdadiger achter tralies zit:

1. De aanhouding, de politie mag je staande houden – *laten stilstaan en vragen naar je personalia.* Of aanhouden- *arresteren en meenemen naar het politiebureau voor verhoor.*
2. De opsporing onder leiding van een officier van justitie, verzamelen van informatie. Politie mag dwangmiddelen als fouilleren en inbeslagname van bewijsmateriaal toepassen. Vaak is er toestemming nodig van rechter-commissaris.
3. De vervolging door het Openbaar Ministerie, officier kan beslissen om te seponeren – *besluiten om de zaak niet verder te vervolgen*, te vervolgen of een schikking voor te stellen.
4. De berechting door rechter tijdens een openbare terechtzitting, advocaat houd een pleidooi en officier van justitie houd requisitoir- *aanvraag voor straf*.
5. Hoger beroep of cassatie, hoger beroep bij het gerechtshof. Cassatie bij Hoge Raad, er wordt gekeken of het recht juist is toegepast.
6. Uitvoering van opgelegde straf, tijdens straf recht op voorwaardelijke vrijlating. Reclassering bij terugkeer naar de maatschappij.

Par 6. Het strafrecht

Ne bis in idem-regel – je kunt nooit 2x voor hetzelfde vergrijp vervolgd worden.

Wetboek van Strafrecht bestaat uit 3 delen, 1e deel is algemene bepalingen. Het 2e deel staan de misdrijven en in het 3e deel staan alle overtredingen.

Het verschil tussen misdrijven en overtredingen is dat bij misdrijven de straffen hoger zijn en ze blijven langer geregistreerd in je justitiële documentatie.

6.2 de bestraffing

Rechtbank oordeelt niet allen of het ten laste gelegde is bewezen, maar ook of het feit en de dader in de specifieke situatie strafbaar is.

Strafuitsluitingsgronden zijn omstandigheden waardoor toch geen straf wordt opgelegd. Je hebt onderscheid tussen rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden.

Rechtvaardiging:

* Noodweer, jezelf of een ander verdedigen tegen geweld.
* Overmacht-noodtoestand, wetten negeren om iemand te redden.
* Ambtelijk bevel, verplicht wet overtreden.

Niet schuldig:

* Psychische overmacht, bvb mishandeld en daarom man vermoorden die dat deed.
* Noodweerexces, paniekreactie de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschrijden.
* Ontoerekeningsvatbaarheid, niet verantwoordelijk voor wat hij doet. Je krijgt TBS.
* Afwezigheid van schuld, zonder weet iets fout doen.

Soorten straffen:

* Geldboete.
* Taakstraf, kan ook leerstraf of werkstraf zijn.
* Vrijheidsstraf, hechtenis of gevangenisstraf.

Ook kunnen bijkomende straffen komen, zoals rijbewijs in beslag of stadionverbod. Ook kunnen strafrechtelijke maatregelen worden opgelegd, zoals behandeling afkickkliniek of afnemen van misdaadgeld.

Functies van straf:

* Wraak en vergelding, misdaad mag niet lonen.
* Afschrikking, burgers moeten weerhouden worden van het plegen van misdaden.
* Voorkomen van eigeninrichting, zodat mensen niet zelf gaan straffen.
* Resocialisatie, zorgen dat iemand z’n leven betert.
* Beveiliging van de samenleving, maatschappij beschermen tegen herhaling.

Bij jeugdstrafrecht is het veel meer gericht op resocialisatie, de jeugd heeft nog een toekomst.

6.3 strafrecht in discussie

De maximale tijdelijke straf is verhoogd naar 30 jaar.

Par. 7 Burgerlijk recht en het bestuursrecht

Burgerlijk recht *– burgers tegen burgers.*

De eiser legt de rechtszaak voor en de gedaagde is degene die voor de rechter moet komen. Onder burgerlijk recht valt ook rechtspersonen (stichtingen of bv’s). als straf kan loonbeslag of dwangsom worden voorgelegd.

Kortgeding- *een versnelde en vereenvoudigde procedure die wordt behandeld door een zogenaamd voorzieningenrechter.*

Bestuursrecht *– burgers tegen overheid.*

Bijvoorbeeld bij:

* Vergunningen.
* Uitkeringen en subsidies.
* Asielaanvragen en verblijfsvergunningen.
* Belastingen.

Par 8 Internationale vergelijkingen

In 1946 kwam Internationaal Gerechtshof.

Sinds 2002 Internationaal Strafhof.

Par 8 & 9 doorlezen in het boek!

Theorieën criminaliteit.

* Lombroso-theorie, door Cesare Lombroso. Je wordt als crimineel geboren, en je kunt zien wie crimineel is aan uiterlijk.
* Rationele-keuzetheorie, door Marcus Felson. Iemand kiest zelf om crimineel te worden, door eigenschappen van omgeving.
* Sociobiologie, door Edward Wilson. Criminaliteit is erfelijk, ligt in het DNA.
* Bindingstheorie, door Travis Hirschi. In iedereen schuilt iets slechts. Mensen zonder binding met maatschappij worden crimineel.
* Psychoanalyse, door Sigmund Freud. Het Id is onder bewust en bestaat uit driften. Ego is het bewuste deel dat de overhand krijgt. Het superego is het geweten. Wanneer er geen balans is, wordt iemand crimineel.
* Aangeleerd-gedrag-theorie, door Edwin Sutherland. De omgeving maakt crimineel. Ze hebben dezelfde doelen in het leven, alleen andere wijze van bereiken.
* Anomietheorie, door Robert Merton. Illegale manieren om toch doel te bereiken.