Meldcode kindermishandeling IKC VanKampen

Laatste update: juni 2023

**Context**

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De meldcode kent 5 stappen. Het uitvoeren van deze 5 stappen is niet voor iedereen even makkelijk. Dit beleidsdocument is de leidraad voor het uitvoeren van de meldcode op ons IKC.

**Hoe werkt de meldcode?**

De meldcode is bedoeld voor (vermoedens van) fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. Belangrijk is hierbij dat de waarnemer/ observeerder meldt.  [De 5 stappen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling](https://www.augeo.nl/nl-nl/themas/meldcode/) helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij [Veilig Thuis](https://veiligthuis.nl/):

1. In kaart brengen van signalen met behulp van de signalenkaart. De [kindcheck](https://www.augeo.nl/kindcheck) is onderdeel van deze stap en is bedoeld voor professionals om kindermishandeling door volwassen cliënten vroegtijdig te herkennen. Voorbeeld van een volwassen client is bijvoorbeeld iemand die volwassen is maar begeleid woont.
2. Overleggen met een collega of indien nodig met Veilig Thuis: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
3. In gesprek gaan met de betrokkene(n) om zorgen te bespreken.
4. Afweging maken van de ernst van de situatie. Bij twijfel kan altijd contact worden opgenomen met Veilig Thuis.
5. Een beslissing nemen. Het [afwegingskader in de meldcode](https://www.nji.nl/kindermishandeling/afwegingskader-meldcode) helpt de professional bij het nemen van een beslissing. Voor veel beroepsgroepen is ook een specifiek afwegingskader beschikbaar die zij kunnen gebruiken.

**Hoe passen we de meldcode toe op ons IKC?**

**Stap 1 De Kindcheck (niet op ons IKC)**

De kindcheck is aan de orde als een volwassen of adolescente cliënt in een (medische) situatie verkeert die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan veroorzaken. De kindcheck houdt in dat je je bij bepaalde groepen volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met ernstige psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of met een gewelddadige partner. Ga bij deze groepen cliënten ook na of zij zwanger zijn. En bij adolescente cliënten met dergelijke problemen ga je na of zij minderjarige broers of zussen hebben met wie zij in een huis wonen. **Bij ons op het IKC hebben we geen volwassen clienten. Deze stap is voor niet aan de orde .**

**Stap 2 (onze stap 1)**

Bij deze stap staat overleggen centraal. Ons IKC kent 4 gediplomeerde aandachtsfunctionarissen. Dit zijn;

* Ester van Etten (e.vanetten@ikcvankampen.nl)
* Titia Kemper (t.kemper@ikcvankampen.nl)
* Samantha van der Poel (s.vanderpoel@ikcvankampen.nl)
* Ingeborg (i.verhagen@ikcvankampen.nl)
* Kristel (k.vanderkooij@ikcvankampen.nl)

Wanneer je vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld neem je contact op met één van deze collega’s (je mag zelf een keus maken). Eventueel kan je samen met deze aandachtsfunctionaris ook anoniem advies vragen bij het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (0800-2000)

**Stap 3**Stap 3 is een moeilijke stap maar cruciaal om het stappenplan juist te kunnen doorlopen. Je moet namelijk je vermoedens en zorgen bespreken met de ouders van het betrokken kind.Overleg met jouw aandachtsfunctionaris of je dit alleen doet of misschien met haar samen. Pas na dit gesprek met ouders kan je de situatie goed inschatten en doorpakken naar stap 4.

**Stap 4**Maak een verslag van het gesprek en noteer objectieve bevindingen in Parnassys (samen met de aandachtsfunctionaris). Maak samen een inschatting van de situatie. Bij twijfel kan je ook hier advies inwinnen bij het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

**Stap 5**Samen met de aandachtsfunctionaris maak je een afweging**.** Het gaat dan om het beslissen of een melding noodzakelijk is en vervolgens of het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is.

Welke afweging maak je?

**1. Vermoeden**Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
Nee: Afsluiten en vastleggen in Parnassys
Ja: Ga verder met afweging 2.

**2. Acute of structurele onveiligheid**Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
Nee: Ga verder met afweging 3
Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.

**3. Zelf hulp bieden of organiseren**Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?

* Nee: Melden bij Veilig Thuis
* Ja: Ga verder met afweging 4.

**4. Aanvaarden van hulp**Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?

* Nee: Melden bij Veilig Thuis
* Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.

**5. Gewenst resultaat**Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen?

* Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
* Ja: hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners.

**Normen**

Uit de vijf afwegingen die het voorbeeld afwegingskader vormen, zijn onderstaande drie professionele normen tot melden te onderscheiden. Het melden van mogelijke kindermishandeling en/of huiselijk geweld is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:

* In alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
* In alle andere gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico's op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
* Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

**De afwegingskaders voor ons IKC**

Onderwijs en leerplichtambtenaren: [via Biond](https://www.biond.nu/publicaties/publicaties/afwegingskader)
Kinderopvang: [via Brancheorganisatie Kinderopvang](https://kinderopvang.nl/nieuws?newsitemid=3834052608)

**Praten met kinderen**Als professionals kindermishandeling vermoeden, is het van belang om met de kinderen te praten en de meldcode te doorlopen. De [Handreiking Participatie van kinderen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling](https://lvak.nl/nieuws/archief/2018/handreiking_participatie_van_kinderen_in_de_meldcode) helpt hierbij. Ook hiervoor geldt, bespreek dit voor met een aandachtsfunctionaris.

**Is bovenstaande beleid een verplichting voor alle werknemers?**

Het gebruiken van de meldcode is voor ons hele IKC verplicht. Dit staat in de Wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

gezondheidszorg;

onderwijs;

kinderopvang;

maatschappelijke ondersteuning;

jeugdhulp;

justitie.

Werkgevers in bovengenoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen onder hun werknemers. Op ons IKC gebeurt dit jaarlijks in een vastgestelde vergadering én middels dit beleidsdocument. Ons IKC doet ook altijd een SISA melding (door de zorgcoordinator) naast een VT melding. Deze melding is erg helpend/ informatief om met de juiste hulpverlening in contact te treden.

Danielle Clausing, directeur IKC VanKampen, mei 2023