**Verkorte versie (voor klassenmap) Meldcode bij vermoeden van huiselijk geweld,**

de uitgebreide versie “Basismodel meldcode “huiselijk geweld en kindermishandeling”, met toolkit (hulpmiddelen voor het maken en gebruiken van de meldcode)is te vinden op www.meldcode.nl

**It Fûnemint 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stappen** | | **Door wie** |
| 1. | In kaart brengen van signalen  *Signalen rapporten in vertrouwelijk verslag, opbergen in(logboek) leerlingdossier* | Leerkracht |
| 2a  2b | Bespreken met (duo-)collega, IB-er, directeur  Raadplegen basismodel ( zie website)  Zo nodig raadplegen:   * Veilig Thuis * Deskundige op het gebied van letselduiding, evt. een kindcheck uitvoeren   *Gespreksverslag rapporteren in vertrouwelijk document, opbergen in logboek leerlingdossier*  Besluiten of het kind gemeld wordt in de verwijsindex.  *Notitie hiervan maken en opbergen in leerlingdosssier* | Leerkracht ,IB-er, directie |
| 3 | Gesprek met cliënt / ouders:   * Doel van het gesprek uitleggen * De signalen (feiten) en de waarnemingen bespreken * Cliënt uitnodigen te reageren * Interpreteren van wat er is gezien/gehoord/verteld.   *Verslag van gesprek rapporteren in vertrouwelijk document, opbergen in leerlingdossier*  *N.B. Er kan worden afgezien van een gesprek als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt daardoor het vertrouwen kwijt raakt in de beroepskracht en contact zou kunnen verbreken.* | Eindverantwoordelijk: IB-er en directie. |
| 4 | Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.   * Bij twijfel Veilig Thuis raadplegen. * Eventueel risico taxatie instrument | Eindverantwoordelijk: IB-er en directie. |
| 5 | Beslissen: zelf hulp organiseren of melden   * Melding Veilig Thuis   *Notitie hiervan maken en opbergen in jaarlogboek van de leerling in het leerlingdossier* | Eindverantwoordelijk: IB-er en directie.  Bij melding: directeur ondertekent de melding |

**TER INFORMATIE:**

**Geen meldplicht**

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, *neemt de professional*. Het stappenplan van de meldcode biedt hem houvast bij die afweging.

**Beroepsgeheim versus meldcode**

Hulpverleners die hulp, zorg, steun of een andere begeleiding bieden, hebben vaak een beroepsgeheim. Dit wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Door die zwijgplicht mag de hulpverlener geen informatie over de cliënt aan anderen geven, behalve als de cliënt daarvoor toestemming geeft. De cliënt kan zich hierdoor vrij voelen om alles te vertellen. Toch kan het in het belang zijn van de cliënt om vertrouwelijke gegevens uit te wisselen met collega's of anderen.

In de wet meldcode is een meldrecht voor huiselijk geweld opgenomen. Dit recht bestond al langer voor kindermishandeling. Een meldrecht houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen melden bij Veilig Thuis. Ook zonder toestemming van de betrokkenen.

**De onderwijsinspectie** controleert of scholen een meldcode hebben en of zijn het gebruik en de kennis daarvan bevorderen.