Q&A – Het huisverbod in de praktijk

1. Wat als je te maken hebt met intieme terreur. Dan is een netwerkgesprek niet verstandig.
* Intiem terreur is een complicerende factor voor een huisverbod. Als er sprake is /vermoedens zijn van intiem terreur/dwingende controle dan vindt er geen netwerkgesprek plaats. Er worden dan alleen individuele gesprekken gevoerd om achterblijvers sterker te maken en eventueel vervolghulpverlening in te zetten.
1. wat als de uithuisgeplaatste niet meewerkt?
* Als de uithuisgeplaatste niet wil meewerken dan wordt sowieso het huisverbod verlengd met 18 dagen. In die 18 dagen wordt geprobeerd de uithuisgeplaatste te motiveren om toch mee te werken. In de tussentijd worden er gesprekken gevoerd met de achterblijvers over wat na het huisverbod m.b.t. de veiligheid, terugkeer of niet, vervolghulpverlening etc.
1. wat als de uithuisgeplaatste niet meewerkt en er geen contact mee is tijdens huisverbod?
* **Zie vraag 2**
1. Wat als er tijdens het huisverbod geen of onvoldoende veiligheidsafspraken gemaakt kunnen worden?
* Het huisverbod duurt maximaal 28 dagen. Als er geen of onvoldoende veiligheidsafspraken zijn gemaakt en er is nog een onveilige thuissituatie dan kunnen wij de casus voorleggen aan het weegteam ‘niet acuut huisverbod’. Wanneer voor het systeem vervolghulpverlening is ingezet, dan bestaat er in Den Haag de pilot Bruggenbouwers. Tijdens deze pilot kan de reclassering huisverbod en Wijkz maximaal 3 maanden langer in het systeem blijven.
1. Ik hoor zeggen dat als het huisverbod niet voldoende veiligheid biedt iemand aangemeld kan worden voor de vrouwenopvang. Ik neem aan dat er ook mannelijke slachtoffers zijn?
* Er zijn zeker opvang mogelijkheden voor mannen.
1. Is er ook een mannen-opvang? Ja, die zijn er. Er zijn ook opvanglocaties die geen onderscheid maken in gender. (welke)
* Hier kan ik geen antwoord opgeven, want ik ben hier niet van op de hoogte.
1. Wat is jullie ervaring wanneer de uithuisgeplaatste wèl contact opneemt met de achterblijver? krijgt dit vaak een strafrechtelijk vervolg? in mijn ervaring namelijk niet zo snel.
* Wij hebben de ervaring dat het niet altijd strafrechtelijk wordt vervolgd. Het is afhankelijk van de Officier van Justitie. Ondanks voorgenoemde is het wel van belang om dit te blijven melden/ aangifte van te doen, want zo kan de politie een dossier opbouwen.
1. Wordt er vaker dan 1x bij hetzelfde huishouden een THV opgelegd, bijvoorbeeld in hetzelfde jaar? Wordt er bij herhaling van een THV een andere route gevolgd, bijvoorbeeld naar het Zorg en Veiligheidshuis?
* We maken regelmatig mee dat er een huisverbod meerdere keren worden opgelegd op hetzelfde adres. De werkafspraak is, als het binnen een half jaar is dan vindt er eerst een hulpverlenersoverleg plaats om met elkaar af te stemmen hoe we het gaan oppakken. Veilig thuis kan de casus aanmelden bij het Zorg en Veiligheidshuis, maar dit is niet een standaardprocedure.
1. Dus als uithuisgeplaatste niet meewerkt is er geen consequentie na die verlenging? ook niet vanuit reclassering?
* Nee, tenzij er al een reclasseringstoezicht is. Het plegen van geweld is strafbaar. Parallel aan het bestuursrechtelijke maatregel Huisverbod vindt er ook een strafrechtelijk traject plaats. Veilig Thuis kan de Officier van Justitie op ZSM (afdoeningskamer) adviseren om binnen het strafrechtelijk kader een advies rapport op te laten stellen door de reclassering. Dit rapport geeft de rechter advies voor een besluit in de weging van een strafmaatregel, zoals b.v. een gedragsaanwijzing. Bij een onveilige situatie na het huisverbod wordt er overlegd met ZSM om een contact- en locatieverbod op te leggen tot aan de zitting.
1. Waar verblijft de uithuisgeplaatste het vaakst? Netwerk of andere plekken?
* De ervaring is dat de meeste uithuisgeplaatste in hun netwerk verblijven. Mochten zij geen netwerk hebben en geen geld voor een hotel/B en B dan kunnen wij een kamer regelen bij het Leger des Heils. De gemeente Den Haag heeft 5 kamers met eigen badkamer bij het Leger des Heils.
1. Als een uithuisgeplaatste besluit vervolghulp aan te nemen, vindt dat dan plaats vanuit de zorgverzekeringswet? aangezien het niet op basis van een strafrechtelijke maatregel is?
* Dat ligt aan welke vervolghulpverlening er wordt ingezet. Wij verwijzen tijdens het huisverbod veel door naar de Waag, dan is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Als de verwijsbrief er is dan gaat dat van je eigen risico af van de zorgverzekering.
1. Werkt de uit huisgeplaatste altijd mee? Bijvoorbeeld als die persoon zegt ik ga nergens heen,
* Als er een huisverbod is opgelegd dan heeft de uithuisgeplaatste geen keuze om in de woning te blijven. Mocht de uithuisgeplaatste toch in de woning verblijven dan overtreedt hij/zij het huisverbod en wordt aangehouden door de politie. Een huisverbod is bestuursrechtelijk, maar een overtreding van het huisverbod is strafrechtelijk.
1. wat maakt dat er een pilot is voor een niet acuut huisverbod? want in de wet is al deze jaren toch al geregeld dat het ingezet kan worden 'zonder heterdaad'?
* Van deze mogelijkheid werd weinig gebruik gemaakt en daarvoor is deze pilot opgezet.
1. Hoe wordt er gehandeld wanneer de pleger het slachtoffer dreigt voordat het huisverbod officieel van kracht is?
* Tijdens de oplegging van een huisverbod zijn de Beoogde uithuisgeplaatste BUGH) en Beoogde achterblijver (BAB) gescheiden van elkaar. De BUGH is aangehouden en verblijft in een cellencomplex van het politiebureau. Een indirecte dreiging wordt meegenomen in het wegingsinstrument Risico Inventarisatie Huiselijk geweld (RIHG). Bij het uitlopen van het huisverbod is de indirecte dreiging een aandachtspunt.
* Bij een procedure van een ‘Niet acuut huisverbod’ wordt de BUGH op vrijwillige basis uitgenodigd om naar het politiebureau te komen voor een gesprek. Vooraf is er, afhankelijk van de situatie gedacht aan de veiligheid van BAB. Zou er toch sprake zijn van een bedreiging door BUGH naar BAB, wordt dit ook meegenomen in het wegingsinstrument RIHG. Is de dreiging in aanwezigheid van de politie, dan is het een heterdaad van overtreding. Het is aan de politie en de mate van de dreiging om te handelen zoals b.v. aanhouding van BUGH.
1. Er is ook de mogelijkheid tot de inzet van een preventief huisverbod. Is dit hetzelfde als een niet acuut huisverbod?
* Ja, voorheen werd het een preventief huisverbod genoemd, maar nu heet het een ‘niet acuut huisverbod’.
1. Kunnen jullie één voorbeeld geven van een niet acuut huisverbod?
* Casus van oplopende spanningen tussen dochter en moeder, waarbij er sprake was van psychische problematiek bij dochter. Ter voorkoming van escalatie met geweld, is er gekozen voor een niet acuut huisverbod.
* Psychotische vader die aan het eind van een huisverbod was gestart met medicatie voor zijn psychoses. De inwerking van deze medicatie duurt een maand om goed te werken. Vanwege de psychoses was er nog steeds sprake van een onveilige situatie. Via de weging van een ‘Niet Acuut Huisverbod’ is er besloten nog een aansluitend huisverbod op te leggen.
1. Kan iedereen aanmelden om dit aan te vragen?
* Alle hulpverleners die signalen hebben van huiselijk geweld waar sprake is van een onveilige situatie of een dreigende onveilige situatie kunnen aanmelden.
1. Wat zijn andere interventies dan het opleggen van een HVB of doorstroom naar de veilige opvang?
* Vanuit strafrecht kan een gedragsaanwijzing opgelegd worden zoals b.v. een contact- en/of locatieverbod. Dit kan zijn de rechter of Officier van Justitie.
1. Wat is jullie ervaring m.b.t. het inzetten van een THV in het geval van kindermishandeling? daar is het THV mijn inziens ook voor bedoeld, maar de praktijk lijkt weerbarstig.
* Onze ervaring is dat er inderdaad weinig casussen zijn waar een THV is opgelegd in het geval van kindermishandeling.
1. Wat maakt dat er een pilot is voor een niet acuut huisverbod? want in de wet is al deze jaren toch al geregeld dat het ingezet kan worden 'zonder heterdaad'?
* Zie vraag 13.
1. Zetten jullie deze maatregel ook in bij kindermishandeling? Zo ja? hoevaak?
* Het is mogelijk om de maatregel Tijdelijk Huisverbod in te zetten bij kindermishandeling. De Hulpofficier van Justitie(HOVJ) neemt het besluit om een procedure huisverbod te starten. De HOVJ neemt dit besluit op basis van informatie van de politie die ter plaatse is geweest. Wij komen in beeld wanneer de HOVJ een casus heeft aangemeld bij de meldkamer. Er zijn ook HOVJ ’s die eerst contact opnemen met de hulpverlenende instanties voor overleg, voordat er een besluit wordt genomen om een procedure huisverbod op te starten.

Bij vermoedens van kindermishandeling, is het meest logische dat de HOVJ contact opneemt met het Crisisinterventieteam Jeugdbescherming.

Onze ervaring in de praktijk wordt een THV bij kindermishandeling weinig ingezet.

1. Hoe vaak is bij jullie weten een preventief huisverbod opgelegd?
* Bij ons team zijn geen cijfers bekend.
1. Lopen er onderzoeken met de politie/hovj's wat maakt dat zij vaak nog terughoudend zijn bij het inzetten van een THV?
* Onbekend
1. Eigenlijk zijn de slachtoffers dan afhankelijk van de politie voor dat er een tijdelijke huisverbod ingezet kan worden, doen wij de slachtoffers hierin dan niet te kort?
* Ja, het lijkt dat er niet altijd overlegd wordt met een Hulpofficier van Justitie (HOVJ) bij vermoedens van huiselijk geweld. In de praktijk zien we casussen waar Veilig Thuis al meerdere (zorg)meldingen hebben ontvangen van de politie of dat de politie al meerdere keren op het adres zijn geweest in verband met huiselijk geweld. Vanuit de hulpverlening van team huisverbod proberen we zoveel mogelijk het Huisverbod onder de aandacht te brengen door voorlichting te geven op b.v. politiebureaus.

**Het tijdelijk huisverbod vanuit een nieuw perspectief | Rapport | Huiselijk Geweld**

Analyse van de knelpunten en concrete voorstellen voor een verbeterde werkwijze van de  Wet tijdelijk huisverbod.

[www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/rapporten/2024/03/27/het-tijdelijk-huisverbod-vanuit-een-nieuw-perspectief](https://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/rapporten/2024/03/27/het-tijdelijk-huisverbod-vanuit-een-nieuw-perspectief)

www.huiselijkgeweld.nl