**Persmededeling: Het Comité T presenteert zijn verslag**

Vandaag, dinsdag 12 maart 2020, stelde het Comité voor de waakzaamheid op het gebied van de strijd tegen terrorisme (Comité T) zijn jaarlijks verslag voor binnen de muren van de Senaat. Comité T is een collectief bestaande uit verschillende actoren van het maatschappelijke middenveld (ngo’s, advocaten, academici) die zich zorgen maken over het respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in de strijd tegen het terrorisme.

Eigenlijk, sinds vele jaren wordt ons wetgevend arsenaal in de strijd tegen het terrorisme versterkt. Sinds de recente aanslagen in Frankrijk en België is deze tendens in een stroomversnelling terecht gekomen. De strijd tegen het terrorisme is wel degelijk noodzakelijk, maar mag niet te koste gaan van het respect voor de mensenrechten.

Terrorisme is in de eerste plaats een ontkenning van onze fundamentele rechten en vrijheden. Een politieke of religieuze visie opleggen door middel van grove gewelddaden tegen onschuldige slachtoffers is een ontkenning van de fundamenten van de rechtsstaat. De strijd tegen het terrorisme is dus ook een strijd om onze fundamentele rechten en vrijheden te beschermen. De mensenrechten zijn niet enkel het kader waarbinnen een adequate, rechtvaardige en zo effectief mogelijke reactie tegen het terrorisme hoort te passen, maar de bescherming van onze fundamentele rechten en vrijheden zijn ook het doel van dergelijke wetgeving.

Toch stellen we vast dat in België bepaalde fundamentele rechten in vraag gesteld worden in naam van de veiligheid. Men kan zich afvragen of een bijna uitsluitend repressieve reactie op het fenomeen van terrorisme legitiem is. Maar de vraag stelt zich ook of dit wel de meest effectieve aanpak is. Het probleem is complexer, en kan niet opgelost worden vanuit een veiligheidsdenken alleen. Het politieke veiligheidsopbod lijkt op een toegegeven democratisch falen.

In het kader van de strijd tegen het terrorisme worden krijgen parket, politie en inlichtingendiensten steeds meer middelen en bevoegdheden, zonder dat altijd een rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit zet de checks and balances onder druk, die zo van belang zijn wanneer de staat repressief optreedt. De rol van de onafhankelijke en onpartijdige rechter, die waakt over de fundamentele rechten en vrijheden, is essentieel.

De aangenomen maatregelen tasten verschillende fundamentele rechten aan : het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op vrijheid van vreedzaam vergaderen, en het recht op bescherming van het privéleven.

In zijn verslag analyseert het Comité T een aantal wetgevende en beleidsmaatregelen van de voorbije jaren. Het maakt dus een stand van zaken op van de verschillende antiterreurmaatregelen die de wetgever de voorbije jaren aangenomen heeft. Het Comité heeft ook zich geïnteresseerd op preventiemechanismen opgericht in het kader van de strijd tegen radicalisering ; benadrukt en analyseert de impact van antiterreurmaatregelen in het domein van het vreemdelingenrecht; komt terug op de behandeling van “geradicaliseerde” gedetineerden. Ten slotte zijn de internationale aspecten van de strijd tegen het terrorisme – en vooral de bescherming van Belgische burgers die vastgehouden worden in kampen in het noordoosten van Syrië, in het licht van het internationaal recht – besproken

Doorheen zijn verslag stelt het Comité T vast dat er zich een tendens aftekent van een intensieve ontwikkeling van controversiële maatregelen, in parallel met een net zo intensieve juridische weerstand.

Voor meer informatie kan u het 2020 rapport van Comité T raadplegen op de website [www.comitet.be](http://www.comitet.be) en zijn samenvatting krijgen (op vraag aan asinon@liguedh.be).