**Meldcode huiselijk geweld & Kindermishandeling**

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals die met jeugdigen werken, zoals in de (jeugd) gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en voor politie en justitie. Gebruik van een Meldcode geeft de professionals houvast bij het signaleren en in gang zetten van interventies, opdat het geweld stopt. Professionals worden verplicht om zich zo nodig te scholen in het gebruik van de Meldcode. Vanaf 2019 moet deze meldcode uitgebreid worden met een afwegingskader. Dit afwegingskader ondersteunt een beroepskracht die vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

De Kardinaal De Jongschool werkt met  een uniforme meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De directie en de CPO-er hebben de training ‘Preventie en aanpak kindermishandeling’ van RAAK gevolgd.

**Waarom een meldcode?**

Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik.
Veel beroepsgroepen hebben wel een meldcode, maar deze wordt niet genoeg gebruikt. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leraren die met een [meldcode](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/09/03/meldcode-huiselijk-geweld-kindermishandeling-vrouwelijk-genitale-verminking-en-eergerelateerd-geweld.html) werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n code niet voorhanden is.

Het gaat om meldcodes voor

* kindermishandeling
* huiselijk geweld
* vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis)
* eer gerelateerd geweld

**Werken met een meldcode**

Alleen het ontwikkelen van een meldcode is niet voldoende, hij moet ook worden gebruikt. De beroepskrachten moeten dan ook training krijgen, zodat zij weten wat ze moeten doen als ze vermoeden dat iemand wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt.
De basis van een meldcode is zoveel mogelijk hetzelfde, zodat iedereen ook op de dezelfde manier handelt. Onderdelen die echt met een bepaald beroep hebben te maken, kunnen altijd worden toegevoegd.

**De stappen in een meldcode**

Een meldcode beschrijft in stappen wat bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige of leraar moet doen. Het basismodel kan worden toegespitst op de eigen sector.
In het basismodel meldcode is toegelicht waaruit de 5 stappen in elk geval moeten bestaan:

* Stap 1: in kaart brengen van signalen.
* Stap 2: overleg met collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis
* Stap 3: gesprek met de cliënt.
* Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen
* Stap 5: beslissen: Hulp organiseren of melden.
* Nieuwe situatie: Stap 5 met afwegingskader :

 Stap 5 : beslissen aan de hand van afwegingskader :

 afweging 1 : is melden noodzakelijk ?

 afweging 2 : is hulpverlening (ook) mogelijk?

Het stappenplan is een algemene schets. Bij signalen van seksueel geweld of van vrouwelijke genitale verminking, is soms specifiekere informatie nodig.

**Taken directeur**
Opnemen van de meldcode in het kwaliteitsbeleid van de school. Meldcode communiceren en implementeren. Medewerkers ondersteunen

**Taken beroepskracht**
Signaleren van feitelijk waarneembaar gedrag. Zorgen delen. Uitvoeren van afspraken. Bespreken van resultaten. Zorgen voor een veilige omgeving

**Note bene**
Privacy: Privacywetgeving mag niet in het nadeel van de leerling werken. Een vertrouwensrelatie met ouders is een middel, geen doel. Binnen de wetgeving is handelen altijd mogelijk. Meldrecht: Wettelijk het recht hebben een melding te doen bij het AMK en de relevante gegevens over te dragen. Meldplicht: Wanneer een medewerker van een school het vermoeden heeft dat een collega zich schuldig maakt aan seksueel misbruikt, moet hij/zij dit meteen melden bij de directeur en de directeur-bestuurder. Huiselijk geweld en kindermishandeling gepleegd door beroepskrachten vallen niet onder het bereik van het basismodel.

**Noodsituaties:**
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat uw cliënt of zijn gezinslid daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan kunt u zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in gang kunnen worden gezet. In noodsituaties kunt u overigens ook contact zoeken met de Raad voor de Kinderbescherming of met de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg en/of de politie vragen om hulp te bieden.

Kijk voor de toolkit en meer informatie op [www.meldcode.nl](http://www.meldcode.nl)

Veilig Thuis, advies – en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling :

TeL: 0800 - 2000