|  |
| --- |
| Werkingsverslag 2022Correctionele sectie rechtbank van eerste aanleg Antwerpen |

**1. Werkzaamheden in 2022**

In 2022 heeft de correctionele sectie zijn werking verder gezet in het licht van de in 2018 geformuleerde waarden en doelstellingen: georganiseerd werken, samen werken en recht spreken.

1.1. Georganiseerd werken

De Antwerpse correctionele sectie werd het afgelopen jaar geconfronteerd met een belangrijke instroom aan zaken ten gevolge van de kraak van de communicatiedienst Sky ECC door de politiediensten. Onze sectie werd hier in het bijzonder door getroffen door de aanwezigheid van de Antwerpse haven in het arrondissement en het feit dat het onderzoek inzake ‘het moederdossier’ geleid wordt door een onderzoeksrechter in Mechelen. Deze toestroom aan extra zaken had een significante impact op de organisatie van in het bijzonder de collegiale kamers. De sectie herhaalt de noodzaak tot een uitbreiding van het kader van rechters om deze extra hoeveelheid zaken binnen een redelijke termijn en op kwalitatieve wijze te kunnen behandelen. De in de media reeds herhaaldelijk aangekondigde, maar nog steeds niet gerealiseerde, extra collegiale kamer in Antwerpen is hiertoe een absolute vereiste.

Los daarvan moet worden vastgesteld dat ook de globale werkdruk zeer hoog blijft, met ook een negatieve impact op de gezondheid van het korps. De collega’s die uitvallen door ziekte moeten ook telkens vervangen worden binnen de bestaande capaciteit van het korps, waardoor de werkdruk voor de andere collega’s nog extra toeneemt.

Daarnaast heeft de sectie moeten vaststellen dat, mede door de grote belangen die vaak op het spel staan in strafzaken, we regelmatig worden geconfronteerd met wrakingsverzoeken. Los van de eventuele gegrondheid van dergelijke verzoeken, die uiteraard geval per geval moeten worden beoordeeld, moet worden vastgesteld dat de thans in de wet voorziene procedure erg log is, lang kan aanslepen en op die manier een grote impact kan hebben op de voortgang van een zaak voor andere beklaagden maar ook op de gehele werking van de betrokken kamer. Voor grote zaken worden vaak meerdere pleitdata vrijgehouden, die ten gevolge van de duur van de wrakingsprocedure en de noodzaak om vervolgens alle partijen te herdagen (met soms lange termijnen indien een van de beklaagden buiten Europa een adres heeft) niet meer nuttig kunnen worden ingevuld. Hierdoor gaat kostbare zittingstijd verloren. De sectie is van oordeel dat het nuttig zou zijn indien deze regels opnieuw tegen het licht zouden worden gehouden en geëvalueerd, waarbij men eventueel inspiratie kan gaan zoeken in bv. Nederland om deze procedure te stroomlijnen zonder afbreuk te doen aan de rechten van de verdediging.

Een belangrijke nieuwigheid van het afgelopen werkjaar was de volledige uitrol van justscan, die de strafdossiers digitaal ter beschikking stelt van o.a. de magistraten. Dankzij de grote inspanningen van de medewerkers van de griffie liep Antwerpen hierin mee voorop en kon zo het werk voor de magistraten en referendarissen op praktisch vlak aanzienlijk worden vereenvoudigd.

De sectie is ten slotte verheugd over de uitbreiding van het kader aan referendarissen waarop een beroep kan worden gedaan ter ondersteuning van de rechters. Ondanks de relatief recente introductie van de referendarissen op de rechtbank, zijn zij vandaag niet meer weg te denken.

In de afdeling Mechelen werd evenwel nog geen referendaris toegevoegd aan de correctionele sectie. Het tekort aan correctionele rechters is er nochtans even prangend. Sedert juni 2022 is één van de correctionele rechters langdurig ziek gevallen waardoor er nog slechts 2,5 correctionele rechters overbleven. Sedert november 2022 zetelt de collegiale correctionele kamer met een plaatsvervanger, hetgeen de werklast voor de beroepsrechters aanzienlijk verhoogt. Bovendien gaat één van de overblijvende correctionele rechters binnenkort op zwangerschapsverlof, waardoor er nog slechts 1,5 correctionele rechters overblijven. Deze situatie is onhoudbaar.

In de afdeling Turnhout beschikt de correctionele sectie evenmin over de bijstand van een referendaris. De twee collegiale kamers van de correctionele sectie worden reeds sinds enkele jaren bemand door slechts twee in plaats van drie beroepsrechters, aangevuld met een plaatsvervangend rechter die permanent wordt ingeschakeld.

1.2. Samen werken

De samenwerking binnen de provinciale sectie correctioneel (ProSecCo) werd verder uitgebouwd. Naast tussentijds overleg werden er drie plenaire vergaderingen gehouden.

De samenwerking met andere actoren in de strafprocedure zoals Openbaar Ministerie, balie, justitiehuizen, hof van beroep,… werd constructief verder gezet via onder meer het zittingsmanagement (met parket en balie) en het sectoroverleg strafrecht (bij het hof van beroep).

Daarnaast werden de banden aangehaald met de balie, doordat meerdere leden van de sectie les gaven op de zomerschool van de balie Antwerpen.

De provinciale correctionele sectie heeft ook meegewerkt aan de correctionele sectiewerking van de Nederlandstalige conferentie van rechtbanken van eerste aanleg.

Wat betreft de samenwerking met de Justitiehuizen, stelde de sectie vast dat door het (te) beperkte kader daar de opvolging in het kader van een vrijheid onder voorwaarden soms niet optimaal kan gebeuren. Het Justitiehuis maakt een inschatting of er een intensieve dan wel minimale opvolging van de betrokkene moet gebeuren. Minimale opvolging impliceert het houden van twee telefoongesprekken. Dit geeft de bodemrechter te weinig zicht hebt op het naleven van de voorwaarden, waardoor er weinig relevante informatie uit te halen valt voor een goede straftoemeting. Dit werd door de Voorzitter aangekaart bij het Justitiehuis.

1.3. Recht spreken

Om de kwaliteit van de rechtspraak te bewaren, ondanks de hoge werkdruk, werd ingezet op initiatieven om verder aan kennisdeling te doen. Op elke vergadering van de sectie werd een overzicht gegeven van de recente relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Ook iudexnet werd verder aangevuld met o.a. documentatieoverzichten, fiches van het hof van beroep, documentatie van studiedagen,… Verder werd een uiteenzetting gehouden over het nieuwe seksueel strafrecht, doel en inhoud van vrijheidsberovende straffen en maatregelen en de mogelijkheden omtrent strafuitvoering in het buitenland.

De drugsopvolgingskamer (DOK) en de jongerenopvolgingskamer (JOK), alsook de participatie in de afdelingen Mechelen en Turnhout aan het project SAMEN (dat er op gericht is de leefbaarheid en veiligheid in afgebakende zorgbuurten te verbeteren) zijn ondertussen goed ingeburgerd en functioneren tot ieders tevredenheid.

De sectie participeerde ten slotte ook aan de denkoefening omtrent de mededeling van rechtsmiddelen.

**2. Doelstellingen voor 2023**

De correctionele sectie formuleert volgende doelstellingen voor 2023:

* actualisering en waar nodig verdere uitbouw van het modellenbestand;
* verderzetting en uitbouw van de samenwerking met de andere actoren in de strafrechtsketen; zo wordt een overleg opgestart met de forensische psychiatrie, in het bijzonder prof. Goethals en zijn medewerkers, in verband met de noden omtrent deskundigenonderzoeken;
* verdere uitbouw van initiatieven tot kennisdeling, o.m. door:
	+ het uitnodigen van gastsprekers:
		- op dinsdag 21 maart 2023 om 14:00 uur komt Benjamin Theunis, eerste substituut Procureur des Konings, een uiteenzetting geven de werkprocessen mbt de overtuigingsstukken die thans door politie en parket dienen gevolgd te worden en de problemen die daarbij komen kijken. De plaats van de rechtbank in dit proces zal worden belicht.
		- Op dinsdag 23 mei 2023 om 14:00 uur komt prof. dr. Miet Vanderhallen, professor in de rechtspsychologie, een uiteenzetting geven over het geloofwaardigheids-onderzoek van slachtoffers.
	+ het aanvullen van iudexnet;
	+ het opstellen van overzichten van recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer;
* In de afdeling Mechelen wordt de opvolgingskamer verder uitgebouwd naar IFG en SAMEN-zaken.