**Vragen en antwoorden over demonstratierecht en politiegeweld**

1. HEEFT DEMONSTREREN ZIN?

Demonstreren is een goede manier om op een vreedzame manier te laten merken dat je het ergens niet mee eens ben. Het demonstratierecht houdt een democratie gezond. Verder bepaal je zelf of je het zinvol vindt om aan een specifieke demonstratie deel te nemen.

2. WANNEER MAG DE POLITIE EEN DEMONSTRATIE VROEGTIJDIG BEËINDIGEN?

Een demonstratie beëindigen mag alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de bescherming van de volksgezondheid, voor de verkeersveiligheid of om wanorde te voorkomen of te bestrijden.

3. MAG HET ONDERWERP VAN EEN DEMONSTRATIE IN STRIJD ZIJN MET DE WET?

Ja, dat mag. Je mag bijvoorbeeld oproepen tot een verbod op abortus terwijl abortus onder bepaalde voorwaarden wel mag. Dat betekent overigens niet dat je alles mag doen en zeggen tijdens een demonstratie. Dingen die normaal gesproken verboden zijn, zoals discrimineren en geweld plegen, mogen tijdens een demonstratie ook niet.

4. HOE WORDT BEPAALD WAT WANORDE BIJ EEN DEMONSTRATIE IS?

Zolang het overgrote deel van de mensen vreedzaam demonstreert, moeten enige wetsovertredingen en overlast getolereerd worden. Er is dan nog geen sprake van wanorde.

De politie moet demonstranten dan juist beschermen zodat hun protest door kan gaan. Als zelfs met een maximale politie-inzet de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden, mag een demonstratie worden beëindigd.

5. WANNEER MAG DE POLITIE GEWELD GEBRUIKEN TEGEN DEMONSTRANTEN?

De politie mag nooit geweld gebruiken tegen vreedzame demonstranen. Als de burgemeester besluit dat een beperking of beëindiging van een demonstratie noodzakelijk is, kan de politie optreden.

Mocht het in zo’n geval noodzakelijk zijn dat de politie geweld gebruikt, omdat een demonstrant bijvoorbeeld zelf gewelddadig is, dan moet dit altijd proportioneel zijn. Een demonstrant die zich passief verzet door bijvoorbeeld op de grond te gaan zitten, mag niet met geweld verdreven of aangehouden worden.

6. MAG DE POLITIE WATERKANONNEN INZETTEN BIJ EEN VREEDZAME DEMONSTRATIE?

Inzet van een waterkanon om een mensenmassa te verspreiden is alleen geoorloofd wanneer er sprake is van grootschalige ordeverstoring.

Omdat een waterkanon (net als traangas) ongericht is, treft het per definitie zowel geweldplegers als onschuldige burgers. Ook is er kans op letsel. Daarom mag een waterkanon alleen ingezet worden na waarschuwing en als lichtere middelen niet hebben gewerkt. Daarnaast mag een waterkanon alleen gebruikt worden als mensen de kans hebben om weg te komen.

7. IS DE GEMEENTE VERANTWOORDELIJK VOOR HET BESCHERMEN VAN MEMONSTRANTEN?

Ja, demonsteren is een recht en geen gunst. Gemeente en politie moeten demonstranten ondersteunen bij de uitoefening van dat recht.

8. HEBBEN DEMONSTRANTEN OOK PLICHTEN?

Alle wetten die normaalgesproken gelden, moeten ook tijdens een demonstratie nageleefd worden. Demonstranten mogen niet oproepen tot haat, discriminatie of geweld, en mogen geen geweld plegen.

9. WAT KAN JE DOEN ALS JE ZIET DAT EEN MEDE-DEMONSTRANT MET ‘DISPROPORTIONEEL’ GEWELD BEHANDELD WORDT?

Het is lastig om tijdens zo’n situatie iets te doen dat jou en de demonstrant op dat moment kan helpen. Je kunt het beste achteraf een klacht indienen bij de politie: <https://www.politie.nl/themas/klachtenregeling-politie.html> Mocht je na de klachtenbehandeling niet tevreden zijn met de uitkomst, dan kan je nog in beroep bij de klachtencommissie en daarna nog bij de Nationale Ombudsman.

10. ONDERNEEMT AMNESTY ACTIE TEGEN DE POLITIE?

 Amnesty doet geen aangifte. We proberen enkel mogelijke fouten op beleidsniveau uit te lichten, we zoeken niet naar losse incidenten. Losse incidenten kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de politie.