jo vandeurzen

vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin

antwoord

op vraag nr. 383 van 22

van els robeyns

1. In het jaar 2009 hebben de centra voor algemeen welzijnswerk in hun onthaalwerking 8.100 keer de aangemelde problematiek geregistreerd als een vorm van intrafamiliaal geweld (kindermis­handeling, kinderverwaarlozing, oudermishandeling, oudermisbehandeling, stalking, eergerelateerd geweld, geweld tussen kinderen en partnergeweld). Van de 7.061 onthaalde personen met problematiek intrafamiliaal geweld gaven 3.698 personen specifiek partnergeweld aan als problematiek. Meer dan de helft zijn op zoek naar professionele begeleiding, of een opname. 1.735 personen werden doorverwezen, voornamelijk naar welzijns- en gezondheidsdiensten en naar justitie.

 Bij de in 2009 aangeboden begeleidingen in de centra voor algemeen welzijnswerk werd 3.041 keer een vorm van intrafamiliaal geweld als problematiek geregistreerd. Van de 2.567 begeleide personen met problematiek intrafamiliaal geweld gaven 1.180 personen specifiek partnergeweld aan als problematiek.

 Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is momenteel bezig met een evaluatie van de onthaalpunten IFG die ondergebracht zijn in de centra voor algemeen welzijnswerk. De resultaten zullen eind 2010 beschikbaar zijn.

1. Na de evaluatie van omzendbrief COL3/2006 van het college van Procureurs-generaal bij de Hoven van beroep betreffende de definitie van intrafamiliaal geweld en de extrafamiliale kindermishandeling, de identificatie en de registratie van de dossiers door de politiediensten en de parketten en de gemeenschappelijke omzendbrief COL 4/2006 van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het Strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld, is een werkgroep opgericht die aan de slag gaat met de aanbevelingen. Vlaamse experten maken deel uit van deze werkgroep.

 Er is een evaluatie gebeurd van de Vlaamse omzendbrief van 7 juli 2006 betreffende de versterking van de aanpak van intrafamiliaal geweld –partnergeweld in de centra voor algemeen welzijnswerk. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat naar bereik van de doelgroep en naar methodische aanpak al heel wat bereikt werd. De samenwerking met andere welzijns- en gezondheidsdiensten en met justitie en politie verloopt echter niet altijd vlot. Ik wil benadrukken dat de samenwerking met andere hulpverleningsdiensten en met politie en justitie noodzakelijk is om een geïntegreerd aanbod te verzekeren en te versterken. De opmaak van het vierde Nationaal Actieplan Partnerge­weld zal deze elementen van samenwerking zeker ook bevatten. Er was al overleg met Justitie over de raakvlakken Welzijn – Justitie, waar de aanpak van intrafamiliaal geweld deel van uitmaakt. Door de huidige regeringssituatie ligt het overleg jammer genoeg stil.

 Zoals ik in het antwoord vraag 1 al vermeldde, is het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk momen­teel bezig met een evaluatie van de onthaalpunten IFG in de centra voor algemeen welzijnswerk.

1. In het actueel gevoerde beleid, wordt specifiek aandacht gevraagd voor de begeleiding van kinderen, getuige van partnergeweld.

 De centra voor algemeen welzijnswerk voelden ook zelf aan dat zij meer aandacht moesten schenken aan de kinderen, getuigen van intrafamiliaal geweld. Het Steunpunt Algemeen Welzijns­werk, heeft voor de centra voor algemeen welzijnswerk een methodiekenmap ontwikkeld “Kinderen en partnergeweld: wat nu?”. Dit is een methodisch kader voor de hulpverleners, heel praktisch met handvaten over hoe aan de slag gaan, maar ook met een theoretisch gedeelte. Deze methodiekenmap werd verspreid in de centra voor algemeen welzijnswerk.

1. Er is geen specifiek overleg gepleegd met de ministers van onderwijs en jeugd.

 Er is wel een ontwerp Nationaal Actieplan Partnergeweld 2010-2014 dat tot doel heeft partner­geweld, genitale verminking, eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken aan te pakken. Dit is ondertussen het vierde nationale actieplan. Het ontwerpplan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het federaal niveau en het gewest- en gemeenschapsniveau.

 Het geeft vorm aan honderden concrete maatregelen die getuigen van een multidisciplinaire aanpak vanuit een reeks strategische doelstellingen, zoals: ontwikkelen van kennis en verbeteren van inzicht, informeren en sensibiliseren, preventie en opsporen van geweld, hulp aan slachtoffers en opvolging van daders, aangepaste politionele en gerechtelijke aanpak. Het ontwerp van nationaal actieplan is door de huidige regeringssituatie nog niet officieel goedgekeurd.