**Rondetafelgesprek/hoorzitting toename (digitale) kinderpornozaken 28 juni 2017**

**Gespreksnotitie drs. P.J.M. Reijnders, commissaris van politie, programmamanager bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme**

De bestrijding van kinderpornografie en kindersekstoerisme behoort al sinds 2012 tot een van de speerpunten van de Nationale Politie en is 1 van de 5 korpsprioriteiten binnen de gemeenschappelijke Veiligheidsagenda. In het Nationaal Dreigingsbeeld 2018-2021 is het onderwerp gekwalificeerd als “dreiging”. De basis voor deze beschrijving is onder meer de forse toename van meldingen die bij de politie binnenkomen en de daarbij te verwachten maatschappelijke effecten die het gevolg kunnen zijn van grootschalige vormen van seksueel kindermisbruik.

De snel stijgende lijn van meldingen, van 2000 in 2012 tot 20.000 in 2017, is een indicatie van een toename van zowel het aantal burgers die dit materiaal bekijken alsook de beschikbaarheid van dit materiaal op internet. Daarmee gaat onlosmakelijk gepaard dat steeds meer slachtoffers van op beeld vastgelegd misbruik zien dat het beeldmateriaal vrijelijk gedeeld wordt op internet. De directe en lange termijn effecten van misbruik op jonge leeftijd zien we in tal van onderzoekscommissies terugkeren. Seksueel misbruik van kinderen is op zichzelf al buitengewoon ingrijpend maar daarnaast is het bekend dat slachtoffers die weten dat hun beeldmateriaal circuleert op internet daarvan nog eens extra schade ondervinden. Het kan tot in lengte van dagen invloed hebben op hun welbevinden en maatschappelijk functioneren. Dit herhaald slachtofferschap is een belangrijk vraagstuk. Sinds 2012 zijn door de politie alleen al op basis van beeldmateriaal meer dan 1400 slachtoffers geïdentificeerd en in een veilige omgeving gebracht.

Meldingen vormen echter slechts een deel van het werk. Onze eigen opsporing op het DarkWeb naar actueel misbruik van kinderen en de samenwerking met collega’s in zedenzaken is zeker zo belangrijk omdat ook daar een forse toename van kinderpornografisch beeldmateriaal te zien is dat een mogelijkheid biedt om slachtoffers te vinden of bewijs van misbruik te verzamelen.

Daders weten elkaar wereldwijd steeds beter te vinden in anonieme omgevingen waardoor het waarschijnlijk is dat de vraag naar steeds extremer beeldmateriaal van kindermisbruik alleen maar zal groeien. Zij weten zich ook steeds beter af te schermen door gebruik te maken van de meest recente technieken. Het wereldwijde karakter van de bestrijding komt nog eens extra naar voren in kindersekstoerisme en het daaronder begrepen Live Distant Child Abuse (het kijken naar beelden van kindermisbruik die tegen betaling via een directe webcam verbinding ergens op de wereld worden geproduceerd, vaak onder regie van de betalende crimineel). De productie van strafbaar materiaal door jongeren zelf (sexting), deels vrijwillig maar deels zeker ook onder grote fysieke bedreiging en psychische druk (sextortion), neemt hand over hand toe. Het lijkt een indicatie dat jongeren zich nog steeds niet (ten volle) bewust zijn van de gevolgen van hun handelen maar ook grote druk kunnen ervaren om zich in een digitale omgeving onverantwoorder te gedragen dan in de fysieke wereld of bezwijken onder druk van derden.

Sinds 2012 zijn bij de politie 150 medewerkers specifiek gelabeld aan de aanpak van dit onderwerp. Een Expertisecentrum is in samenwerking met het Openbaar Ministerie ingericht. Onder landelijke sturing en vanuit een programmatische aanpak worden zaken opgepakt. Verbeteringen in het proces, de techniek en internationale samenwerking zijn doorgevoerd. De capaciteit wordt op dit moment optimaal uitgenut. Het maximale is gedaan om de huidige succesvolle aanpak te continueren maar het is onvermijdelijk dat, door de huidige stijging van het werkaanbod, de destijds gemaakte capaciteitskeuzes onder zware druk staan. Zowel naar capaciteit als naar techniek is het van belang dat blijvend geïnvesteerd wordt om tenminste op een minimaal niveau bij te kunnen blijven bij de ontwikkelingen en daarnaast de uitdagingen van de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme op te kunnen pakken. Op dit laatste onderwerp is, in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een plan van aanpak opgesteld en in uitvoering. Nederland heeft een zeer goede digitale infrastructuur en is daardoor een hub voor doorgifte van kinderpornomateriaal. De aanpak van dit type delicten is complex en tijdsintensief.

De inzet vanuit politie en Openbaar Ministerie is van groot belang maar zal bij een gelijkblijvende trend alleen niet volstaan. Politie en Openbaar Ministerie willen de huidige programmatische aanpak en landelijke sturing continueren en voortdurend blijven verbeteren maar de aanpak dient breder en intensiever te worden. Dit kan alleen in gezamenlijkheid met alle partners en daarbij is een regierol weggelegd voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie zodat dit vorm en inhoud kan krijgen. In die aanpak zullen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke instellingen elkaar moeten vinden, op basis van vrijwilligheid of, indien dit niet voldoende is, door regelgeving. Naar de aard van dit vraagstuk, dat in de maatschappelijke beleving tot veel verontwaardiging leidt, biedt een dergelijke aanpak goede kansen.

**Peter Reijnders**

Programmamanager bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme