Overheid

Elke dag dat onze overheid de verloren ‘war on weed’ nog blijft voeren, stimuleert zij ondermijning in plaats van die te bestrijden.

Derrick Bergman
GASTOPINIE

Het boek De achterkant van Nederland van Jan Tromp en Pieter Tops laat zien hoe de overheid een monster heeft geschapen met haar paradoxe cannabisbeleid. Voor de uitval van de auteurs beschrijven, werd twintig jaar geleden al gewaarschuwd door het College van procureurs-generaal. Door regelging van cannabissecteel tegen te houden, heeft de overheid de ondermijning zelf georganiseerd.

Een cruciaal aspect dat de auteurs nauwkeurig benadrukt is de morele dimensie en de verantwoordelijkheid van de wetgever. Ze zeggen er wel iets over. Op pagina 70: “Voor één keer formuleerden we het plechtig: je hebt rechtsdeliciten en er zijn wetsdeliciten. In het eerste geval is sprake van schending van basale normen die door bijna iedereen worden gedekt; het rechtsgevoel is aangetast. Maar bij wetsdeliciten gaat het om de alhier ook wat wilkeurige ordening van het maatschappelijk verkeer, via de wet. Dat type delict weerspiegelt ook maatschappelijke machtsverhoudingen en is daarom vrijwel nooit omstreden.”

Hier zaten Tromp en Tops de kern. Iemand beroeven, neersteken of verkrachten, schendt ieders rechtsgewijs. Maar dat geldt niet voor het kweken van cannabis, de motor achter de parallelle economie die in het boek wordt beschreven. Zeker omdat cannabis in Nederland al sinds 1976 verkocht mag worden in coffee-shops, bij wie de overheid elk jaar 400 miljoen belasting incastraat. Een kind snapt dat als je cannabis mag verkopen, iemand die cannabis moet produceren. Toch weigert ons overheid de realiteit van de decriminalisering onder ogen te zien.

Onzinnig


Wat de hele gang van zaken zo onverwacht maakt: de overheid is ruim op tijd gewaarschuwd voor de ellende die het vasthouden aan de cannabisoverbodige afgedompel decennia heeft opgelucht. En wel door het College van procureurs-generaal. In een geheim advies uit 2009, ‘Coffeeshopbeleid: Beheersbaar, kleinschalig, controlerbaar’, citeert het college een eerder advies uit 1997: ‘Het College van procureurs-generaal is al eerder met een standpunt gekomen over de achterafproblematiek. In 1997 is … door het toenmalige College gespecialiseerd in dat er een discrepantie is tussen de gedogen voordeur en de niet gedogen achterdeur. Destijds achtte de College, vanwege het niet geregeld zijn van de aanwezigheid van drugs naar de coffeeshops, de kans groot dat criminele organisaties zich dit gaar hebben. Uit hoofdzaak twee van voorbijgevlietd rapport zal blijken dat de woede van decennia niet ongegrond was.’

Voor de duidelijkheid: op dat moment waren er dus geen criminele organisaties bij de teelt te trekken. Dat gebeurde pas toen de politie massaal thuiswektens begon op te rollen en woning- en woningbouwverenigingen deze mensen op straat gingen zetten. Twee en twintig jaar, vele taskforces, duizenden huiszittingen en honderden miljoenen belastinggeld later is de situatie alleen maar verschuurd.

‘Cannachopper’

Het boek maakt duidelijk hoe cannabis actief gedemoniseerd is door de politie. Schamplanten ver- teelt een anonieme hoge politieman-nambanaar bij een ‘guerilla-communicatie’ campagne leidde om cannabis in een kwaad daglicht te stellen. Een schietpartij op een stoepweg ‘We hebben het met een gebeamle als een conflict in de hennepwereld’. De ‘Cannachopper’, die alle voorpagina’s kaaldraaft, het blijkt foute nieuws te zijn geweest. ‘Inzichtelijk gegoed was het voorzinnig bijlevend voorzetting … De Cannachopper heeft maar een paar keer gevolgd. Maar we hebben dat deel heel veel ander kant bestaan in de media. Het beeld was dat die chopper 24 uur per dag in de lucht was. Welkern in de Nederlandse Hennepoorlog, manipulatie en be- droog toegestaan. Zo weet de Helmondse burgemeester Jacobs nog steeds niet of de drugs uitgegeven ten bedreiging aan zijn adren eige-ntijl wel heeft bestaan. Hij zegt in het boek over de politie: ’Weet je, je praten je angst aan… Ze spreken zelfs over mannen met raketwerpers’. Bij sommige voorbeelden vraag je af wie nu wie ondervindt. Zoals bij de lucht op een luidhorende coffee- shopdierner. Het geld dat deze man verpleegd met zijn ver- gunde coffeeshop investeerde hij in onvoorziend goed, vooral studen- tenhuisvestiging. Pagina 235: ‘De be- doeling was dat het man was te ker- ken. En in diskredit te brengen bij banken en andere relaties’. Exportmythe


Op 8 november heeft Californi- ne, de zender economie ter we- reld, cannabis gelegaliseerd. De rest van de wereld zal onvermijdelijk volgen. Elke dag dat onze overheid de verloren ‘war on weed’ nog blijft voeren, stimuleert zij ondermijning in plaats van die te bestrijden.