**Mytylschool Roosendaal**

**Protocol**

**'Handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling'****[[1]](" \l "_ftn1" \o ")**

**Vooraf**

Het is van groot belang om oog te hebben en te houden voor een duidelijke en open communicatie tussen de medewerkers en (leden van) de Commissie van Begeleiding bij de uitvoering van het protocol. Dat vereist over en weer discipline. Alleen als de medewerkers ervaren dat zij serieus genomen worden wanneer zij zorgwekkende signalen kenbaar maken, kan er een stevig gemeenschappelijk fundament worden gelegd voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling binnen de Mytylschool.  
  
De Meldcode kindermishandeling is per 1 januari 2019 aangescherpt. In dit protocol worden de stappen, zoals aangegeven in de aangescherpte Meldcode, aangehouden.   
  
Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een algemeen kader dat niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van kindermishandeling. Daarom geldt als algemene regel dat een specifieke wet voor een bepaalde sector prevaleert boven de algemene norm van de AVG. De wet Meldcode gaat dus ook vóór de AVG. Het recht om een dossier aan te maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing.

**Stap 1: in kaart brengen van de signalen**

1. Zodra bij een of meerdere medewerker(s) signalen binnenkomen, waardoor het vermoeden ontstaat dat een leerling in de thuissituatie/leefsituatie noodzakelijke zorg wordt onthouden of anderszins wordt verwaarloosd, mishandeld of misbruikt, kan dit vermoeden in een zo vroeg mogelijk stadium mondeling kenbaar worden gemaakt bij één van de leden van de Commissie van Begeleiding;

1. Dit kenbaar maken aan een lid van de CvB, gebeurt zo veel mogelijk aan de hand van objectieve, feitelijke informatie die gebaseerd is op eigen waarnemingen. Verder vraagt het CvB-lid ter verduidelijking zo nodig door, om na te gaan wat de desbetreffende medewerker(s) al heeft/hebben gedaan of om deze te helpen het vermoeden duidelijk onder woorden te brengen en een concrete zorg en/of vraag te benoemen. Bij vermoedens of zorgen wordt, voordat acties worden ingezet, altijd navraag gedaan bij leden klassenteam.
2. Het aangesproken lid van de Commissie van Begeleiding gaat na, wat er volgens de betreffende medewerker(s) in de gegeven situatie zou moeten gebeuren en ook of het gerezen vermoeden/de ontstane zorg al is besproken en met wie.
3. Het betreffende CvB-lid doet de kindcheck. Dat wil zeggen, het CvB-lid gaat na of er ook anderen in het gezin of in de omgeving zijn van het betreffende kind die eveneens te maken hebben met acute en/of structurele onveiligheid.
4. Zo nodig en mogelijk zet het aangesproken lid van de Commissie van Begeleiding samen met de betreffende medewerker(s) een eerste actie uit (meer actie gericht op de verduidelijking van het vermoeden, nog geen contact richting ouders).
5. Het CvB-lid gaat na of sprake is van acute en/of structurele onveiligheid. In geval van acute en/of structurele onveiligheid vindt ad hoc een spoedbijeenkomst plaats, waaraan door een vertegenwoordiger van iedere discipline wordt deelgenomen, voor zover dat praktisch mogelijk is; is er een zo urgente situatie dat een tussentijdse vergadering noodzakelijk is, dan coördineert de voorzitter van de CvB dit.

**Stap 2: overleggen**

1. Alle vermoedens en zorgen worden door het aangesproken lid geagendeerd voor bespreking in de Commissie van Begeleiding, nadat het CvB lid de bedoeling van de inbrenger heeft nagegaan. De inbrenger kan, indien er onduidelijkheden zijn, ter toelichting en op verzoek van de CvB leden, in de vergadering van de CvB worden uitgenodigd om uitleg te geven.  
   Het aangesproken CvB lid blijft in het hele traject van de casus aanspreekpunt.
2. Het doel van de bespreking is meerledig, te weten:
   1. afstemming met andere leden van de Commissie van Begeleiding;
   2. vaststellen of de ingebrachte vermoedens en zorgen al dan niet voldoende duidelijk zijn om acties te ondernemen;
   3. zo ja, welke acties, door wie en wanneer de casus terugkomt in de Commissie van Begeleiding;
   4. zo neen, welke gegevens nog ontbreken om tot een besluit te kunnen komen;
   5. monitoren van reeds uitgezette acties;
   6. bepalen hoe de ouders worden betrokken en geïnformeerd;
   7. of en hoe de casus wordt geregistreerd.
3. De Commissie van Begeleiding komt onder andere voor dat doel **tienmaal per jaar** bijeen volgens een vastgesteld rooster;
4. Ter waarborging van de continuïteit kan daarnaast indien nodig, tussen twee CvB vergaderingen door, een afvaardiging van de Commissie bijeenkomen ter bespreking van ingebrachte zorgen en vermoedens; in deze afvaardiging is van iedere discipline een vertegenwoordiger aanwezig (directielid, arts, maatschappelijk werker, orthopedagoog);
5. Zoals eerder beschreven vindt in geval van acute en/of structurele onveiligheid ad hoc een spoedbijeenkomst plaats, waaraan door een vertegenwoordiger van iedere discipline wordt deelgenomen, voor zover dat praktisch mogelijk is; is er een zo urgente situatie dat een tussentijdse vergadering noodzakelijk is, dan coördineert de voorzitter van de CvB dit.

**Stap 3: Gesprek met ouders**

1. Tijdens de CvB-bespreking wordt besloten of, wie en op welke wijze met ouders het gesprek aangegaan wordt. Tijdens dit gesprek worden allereerst de ontstane zorgen aan ouders kenbaar gemaakt. Belangrijk is om tijdens het gesprek heldere en respectvolle communicatie te gebruiken.
   1. bespreken wat nodig is om verdere onveiligheid in de situatie van het gezin verder af te wenden.
   2. aanbod/doorverwijzing doen tot verdere hulpverlening, aanvaarden ouders deze hulp?
   3. bespreken of en wanneer melding wordt gedaan bij Veilig Thuis
   4. afspraken maken ten aanzien van de termijn waarop hulp dient te zijn ingeschakeld en/of wanneer er weer op teruggekomen wordt en door wie. Ook aangeven dat het opnieuw in de CvB besproken gaat worden.

**Stap 4 en 5: Wegen en Beslissen**

1. Naar aanleiding van het gesprek met ouders, zal de CvB opnieuw bijeenkomen. Vragen die tijdens dit overleg naar voren komen zijn de navolgende:
   1. Is meer actie noodzakelijk naar aanleiding van het gesprek met de ouders?
   2. Is de veiligheid in het gezin/omgeving van dit kind voldoende gewaarborgd of is er nog steeds sprake van acute en/of structurele onveiligheid?
   3. Op welke wijze blijft de gezinssituatie voorlopig gemonitord.
2. De commissie van Begeleiding zal hierop de navolgende besluiten nemen:
   1. Is melden bij veilig thuis noodzakelijk?
   2. Is meer hulpverlening noodzakelijk?

**Tot slot:**

1. Van alle te nemen stappen worden de acties en afspraken genoteerd in de notulen van de Commissie van Begeleiding.
2. De medewerker(s) die het vermoeden/de zorg als eerste(n) aanhangig heeft/hebben gemaakt, wordt (en) op de hoogte gebracht van het besluit van de Commissie van Begeleiding en op de hoogte gehouden van de voortgang door het aangesproken CvB lid.

*Vastgesteld door CVB op 20-12-2018*

[[1]](" \l "_ftnref1" \o ")    Met kindermishandeling wordt niet alleen geweld of misbruik bedoeld, maar ook iedere vorm van verwaarlozing en het getuige zijn van huiselijk geweld. Denk ook aan een 'niet pluisgevoel'.