# **Aanpak van radicalisering**

**Afgevaardigde NCTV**

*Notitie voor rondetafelgesprek met vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, 11 april 2019*

In deze notitie treft u in het kort een overzicht aan over de inzet van het Rijk op de volgende thema’s:

* Integrale aanpak terrorisme en extremisme
* Lokale aanpak
* Versterkingsgelden
* Preventie
* Integrale aanpak problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering
* Deradicalisering / re-integratie
* Evidence based werken

*Integrale aanpak terrorisme en extremisme*

* Door de aanhoudende dreiging is het noodzakelijk dat het kabinet blijft investeren in maatregelen, zoals omschreven in de Integrale aanpak terrorisme. Dit ziet zowel op de bestrijding als de voorkoming van nieuwe aanwas. Het kabinet wendt extra middelen aan voor de aanpak van terrorisme waarbij tevens het voorveld en de achterkant van de aanpak verder wordt versterkt.
* In de bijlage van de CT-rapportage, waarvan de publicatie is voorzien in de tweede helft van april, zullen de lopende moties en toezeggingen voor zover mogelijk worden afgedaan.

*Lokale aanpak*

* Gemeenten hebben een regierol op de integrale aanpak op lokaal niveau. Deze aanpak gaat uit van een brede benadering waar preventie en repressie elkaar aanvullen.
* Het Rijk draagt een landelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de hele aanpak op extremisme en terrorisme en voor de samenwerking tussen de betrokken ketenpartners.
* Het Rijk ondersteunt gemeenten in hun regierol door o.a. de regio te versterken en daarmee het bereik van gemeenten te verhogen. Daarnaast zet het Rijk in op het vergroten van kennis en vaardigheden door ondersteuning van landelijke faciliteiten waaronder het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR), Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE), Expertise unit Sociale Stabiliteit (ESS) en het Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP). Ook ontvangen gemeenten waar de problematiek het meest speelt versterkingsgelden. Ten slotte verstrekken adviseurs van de NCTV en ESS lokaal advies op maat.
* Voor de geboden ondersteuning vanuit het Rijk wordt gekeken naar de lokale opgave en context en naar de dreiging versus weerbaarheid. Niet elke gemeente hoeft een apart en grootschalig beleid te voeren ten aanzien van radicalisering. Van belang is dat op regionaal niveau de problematiek in kaart is gebracht, kennis en kunde op orde is en dat er samenwerkingsverbanden en structuren bestaan.

*Versterkingsgelden*

* Er worden jaarlijks versterkingsgelden toegekend aan de gemeenten waar de meeste en/of de meest complexe problematiek speelt, om de lokale aanpak structureel te versterken. In 2019 hebben 20 gemeenten en regio’s een bedrag van 7,2 miljoen euro toegekend gekregen. Deze gemeenten worden gestimuleerd om ook kleine en middelgrote gemeenten bij hun uitvoeringsplannen te betrekken. In totaal zijn er ruim 150 gemeenten bereikt.
* Met de versterkingsgelden worden plannen ondersteund op het gebied van:

• Analyse van de lokale problematiek en mate van weerbaarheid van de gemeente/regio.

• Versterking van de persoonsgerichte aanpak.

• Tegengaan radicalisering door focus op het vormen van netwerken van sleutelfiguren en van strategische netwerken alsmede activiteiten dicht op het gezin c.q. de omgeving van personen die (mogelijk) radicaliseren.

• Bevorderen kennis en kunde van (semi-)professionals.

*Integrale aanpak problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering*

* Het kabinet trekt een grens daar waar uitwassen die op basis van ideologische of religieuze overtuigingen leiden tot actieve onverdraagzaamheid, en - onder omstandigheden - het belemmeren van anderen in het uitoefenen van hun grondwettelijke rechten en vrijheden.
* Op 11 februari 2019 heeft het kabinet aangekondigd in dit verband in te zetten op het versterken van de informatiepositie van Rijk en gemeenten, het vergroten van het handelingsperspectief van gemeenten en het tegengaan van ongewenste buitenlandse financiering. In de brief zijn deze maatregelen uitgewerkt.

*Preventie*

* Het Rijk zet zich ervoor in om aan de voorkant van de aanpak te komen want voorkomen is beter dan genezen. In de Tweede Kamer brief van 26 april 2018 is onderstreept dat de inzet op preventie een gedeeld belang van het kabinet is. In de brief worden 4 speerpunten genoemd: vroegsignalering beter mogelijk maken, cross-sectorale samenwerking versterken, deradicalisering en re-integratie bevorderen en ervoor zorgen dat partijen kennis delen, ontwikkelen en borgen.
* Van belang is dat de opgaven blijvend aansluiten op de veranderde dreiging. Om deze reden worden momenteel de in de brief beschreven aanpak tegen het licht gehouden. Verhoging van de weerbaarheid van gemeenten, professionals en van jongeren en hun omgeving zal hier onderdeel van zijn.

*Deradicalisering / re-integratie*

* De komende jaren komen gedetineerden vrij uit detentie waarvan bekend is dat zij volharden in hun radicale en extremistische denkbeelden.
* De uitdaging voor de komende periode is om deze mensen te laten re-integreren buiten het oude extremistische netwerk en te deradicaliseren daar waar dit mogelijk is.
* De komende jaren wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van good-practices en interventies (ook in internationaal verband), waaronder een netwerkgerichte aanpak.
* Deradicalisering is een individueel, complex en langdurig proces. Dat maakt de meting van resultaten en effecten van interventies om het proces van deradicalisering te bevorderen ingewikkeld. Daar komt bij dat de reeds opgebouwde ervaring nog beperkt is en tevens nog onvoldoende zicht is op de effecten op langere termijn. We zetten de komende periode sterk in op verhogen van de meetbaarheid van effecten van interventies en begeleiding van gedetineerden en ex-gedetineerden die veroordeeld zijn voor een misdrijf met een terroristisch oogmerk.
* Op dit moment werken alle betrokken partijen o.a. gemeenten, Reclassering Nederland en de TA aan een meerjarenaanpak. Van belang is het creëren van continuïteit in de aanpak vanaf dag één van detentie tot de jaren daarna.

*Evidence based werken*

* Het kabinet streeft naar het vergroten van de effectiviteit van preventiebeleid. Daarvoor is het nodig om een kennisgedreven beleid te hebben waarbij niet alleen kennis wordt opgebouwd maar ook actief gedeeld met partners. Daarbij richten we ons sterk op *evidence based* kennis om interventies en beleid te kunnen doorontwikkelen.
* In hoeverre maatregelen en beleid succesvol bijdragen aan het tegengaan van terrorisme en extremisme probeert het kabinet inzichtelijk te maken door het evalueren van beleid. Hierbij is het belangrijk om niet alleen te kijken naar mogelijke uitspraken over effectiviteit van beleid, maar tevens plan- en proces evaluaties uit te voeren.
* In aansluiting op de behoeften van gemeenten ontwikkelt het Rijk momenteel een ondersteuningsaanbod waarmee gemeenten worden gestimuleerd om beleid en interventies te evalueren. Onderdeel van dit ondersteuningsaanbod is een evaluatietoolkit dat voor gemeenten en het Rijk inzichten geeft in beproefde interventies en werkzame elementen van preventieve projecten.