4 juni 2022

**Wetenschap en onderzoek rond het stelsel bewaken**

**De noodzaak van een strategische kennisagenda en een wetenschappelijke schil**

Prof. dr. Edwin Bakker

Universiteit Leiden / Politieacademie

De dreigingen waar het stelsel bewaken en beveiligen mee te maken heeft kent vele vormen: van bedreigingen tegen lokale ambtsdragers, georganiseerde misdaad en terrorisme tot statelijke actoren en vijandige cyberoperaties. Deze dreigingen zijn niet incidenteel, maar aanhoudend en voortdurend in ontwikkeling en worden door meerdere (ook internationale) factoren bepaald. Om inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en hierop antwoorden te vinden is het van belang om brede wetenschappelijke expertise aan te kunnen spreken.

Het kenniscentrum bewaken en beveiligen binnen de NCTV voorziet deels in deze behoefte. Het fungeert als expertiseplatform voor het gehele stelsel en is de link naar een wetenschappelijk netwerk. De wetenschappelijke wereld kan bijdragen aan kennisvergaring, kennisborging, kwaliteitsverbetering en innovatie. Daarnaast kan het een bijdrage leveren aan het evalueren van (delen van) het stelsel.

Maar hoe vinden de wetenschappelijke wereld en de stelselpartners elkaar en hoe komen vraag en aanbod zo bij elkaar dat kennis en onderzoek daadwerkelijk gebruikt kunnen worden? Het antwoord op die vraag is een strategische kennisagenda en een wetenschappelijke schil rond het stelsel bewaken.

De politie werkt met een dergelijke structuur. Elke vier jaar wordt binnen de politie en de ketenpartners de kennisbehoefte opgehaald die vertaald wordt in een strategische onderzoeksagenda. Deze agenda vormt het kader voor onderzoekers binnen de politieacademie én voor een wetenschappelijke schil (universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus, denktanks) die een deel van de agenda uitvoert. Op die manier is er niet alleen focus op de meest prangende onderwerpen, maar wordt tevens een Umfeld gecreëerd van kennisinstellingen die met regelmaat onderzoek doen voor de politie en die als kritische vriend tevens een bijdrage leveren aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over de politie.

Een strategische agenda en wetenschappelijke schil rond het stelsel bewaken zou een vergelijkbare functie kunnen vervullen: bijdragen aan kennis, kennisborging, kwaliteitsverbetering en innovatie. Daarnaast kan het een bijdrage leveren aan het evalueren van (delen van) het stelsel.

Een dergelijke rol vraagt om heldere vragen van de stelselpartners aan de wetenschappelijke wereld. Tegelijkertijd vraagt het om inzicht van de wetenschappelijke wereld in de praktijk en de dilemma’s van de stelselpartners. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is, naast het kenniscentrum bewaken en beveiliging, een contactpunt nodig binnen de wetenschappelijke wereld. Dit onafhankelijke academische contactpunt zou penvoerder kunnen zijn van het ophalen van de kennisbehoefte, het stellen van prioriteiten en het uitzetten van onderzoek bij derden. Bij het bepalen van de kennisbehoefte van het stelsel bewaken en beveiligen wordt gestreefd om nadrukkelijk te rade te gaan bij de verschillende partijen die het stelsel vormen. Het Multidisciplinair Platform Bewaken en Beveiligen speelt hierbij een belangrijke rol, evenals specifieke partijen zoals de Politie, het OM, de KMar, de NCTV, AIVD, et cetera. Het betrekken van deze partijen speelt niet alleen een rol bij de behoeftestelling qua onderzoek, maar nadrukkelijk ook bij het communiceren van onderzoeksresultaten.

Ten slotte zou het wetenschappelijke contactpunt ook een rol kunnen vervullen bij het entameren van het wetenschappelijke en maatschappelijke debat rond het stelsel bewaken. Wat en wie valt er wel onder en wat niet? Wat mag bewaken en beveiligen kosten en wie gaat dat betalen? Wat zijn ervaringen uit het buitenland en kunnen we daar iets mee in Nederland? Hoe zit het met het proportionaliteit en subsidiariteitsbeginsel rond dit thema? Welke nieuwe technologische ontwikkelingen zijn relevant voor het stelsel? Et cetera. Een wetenschappelijk en maatschappelijk debat rond deze en andere vragen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit nieuwe beleidsterrein - voor zowel de uitvoerende macht als de controlerende macht.