**Eén plaats voor alle bijstand na seksueel geweld**

Op 9 november 2017 opende Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir officieel de deuren van de Zorgcentra na Seksueel Geweld. De drie pilootcentra in Gent, Brussel en Luik zijn dag en nacht bereikbaar en verbonden aan een ziekenhuis. Ze werken nauw samen met de Universiteit Gent, het Parket, het DNA-labo en de politie. Doel is om slachtoffers van seksueel geweld op één plaats alle mogelijke bijstand te geven.

Rond seksueel geweld hangt nog altijd een taboe. Verschillende onderzoekers gaan ervan uit dat 90 procent van de slachtoffers van seksueel geweld in België geen aangifte doet. Bij seksueel geweld binnen de familie gaat het zelfs om 97 procent.

Wanneer slachtoffers uiteindelijk wel naar buiten komen met hun verhaal, worden ze vaak niet geloofd of van het kastje naar de muur gestuurd. Meestal moeten ze op verschillende plaatsen telkens weer hun verhaal doen. Het aanbod van zorg is bovendien erg versnipperd en het personeel dat slachtoffers moet opvangen of begeleiden is niet altijd voldoende opgeleid. De meer of minder goed afgestemde zorg die slachtoffers dan wel of niet ontvangen, is dan ook sterk afhankelijk van de lokale diensten waar ze terecht komen.

Uit onderzoek blijkt dat de zorg in de acute fase cruciaal is om het trauma te kunnen verwerken. De eerste opvang, zorg, erkenning en snelheid waarmee slachtoffers geholpen worden, zorgt ervoor dat ze een grotere kans hebben op herstel, sneller herstellen en ook minder kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden.

De Wereldgezondheidsorganisatie schrijft dan ook voor dat elk slachtoffer best zo snel mogelijk na hetgeweld dergelijke zorg krijgt.Om hieraan tegemoet te komen zijn de Zorgcentra na Seksueel Geweld opgericht. In deze centra staat het slachtoffer centraal en wordt alle beschikbare hulpverlening op één adres gebundeld. Het personeel is specifiek opgeleid voor hulp op medisch, psychologisch, politioneel en juridisch vlak, en dit voor slachtoffers van alle leeftijden. Tevens is er samenwerking met en ondersteuning door specialisten als spoedartsen, gynaecologen, urologen, pediaters, geriaters en psychiaters.

Concreet bieden de zorgcentra de volgende zorg:

* Medische zorg: zowel verzorging van verwondingen en letsels als onderzoeken en behandelingvan allerlei fysieke, seksuele of reproductieve gevolgen.
* Psychische zorg: de eerste psychische zorgen (zowel een luisterend oor als ook uitleg over wat normale reacties zijn na een schokkende gebeurtenis, advies over hoe je daar mee om kan gaan) alsook verdere begeleiding bij de ZSG-psycholoog.
* Forensisch onderzoek: het vaststellen van letsels, onderzoeken van sporen van de pleger,verzamelen van bewijsmateriaal voor een eventuele aanklacht en rechtszaak – dit onderzoek wordt afgestemd op de verklaring van het slachtoffer zodat er geen overbodige invasieve onderzoeken uitgevoerd moeten worden.
* Klacht neerleggen bij de politie indien gewenst, met behulp van speciaal opgeleidezedeninspecteurs.
* Opvolging nadien: zowel medische opvolging voor eventuele medicatie of voor letsels, als psychologische opvolging bij het verwerkingsproces van het gebeurde.

Wat het Zorgcentrum na Seksueel Geweld voor een slachtoffer kan doen, hangt af van hoelang geleden het seksueel geweld plaatsvond.

Wanneer hetslachtoffer zich binnen de week na de feiten aanmeldt, krijgt mendirecte medische en psychologische zorg en wordt ook bewijsmateriaal via staalafnames verzameld en bewaard. Hoe sneller het slachtoffer zich na de feiten aanmeldt, hoe meer en beter bewijsmateriaal kan verzameld worden en hoe accurater medische behandeling zal zijn. Indien het slachtoffer klacht wenst in te dienen, worden ook de zedeninspecteurs opgeroepen voor verhoor en wordt het parket ingeschakeld. Wil het slachtoffer (nog) geen klacht neerleggen, dan wordt het bewijsmateriaal een jaar lang bewaard. Mocht het slachtoffer binnen dat jaar toch nog klacht willen neerleggen, dan kan dit alsnog, zonder verlies van dit bewijsmateriaal. Op deze manier hopen de zorgcentra de drempel om aangifte te doen te verlagen.  
Deze slachtoffers worden na aanmelding op regelmatige basis door de forensisch verpleegkundige gecontacteerd voor een opvolging van het medische en psychische herstel. De slachtoffers mogen ook altijd zelf contact nemen wanneer ze vragen hebben of het moeilijk hebben. Blijkt de psychische toestand te slecht, dan is opname in het ziekenhuis mogelijk.  
Standaard worden sowieso ook een aantal gesprekken bij de psycholoog voorzien, met de mogelijkheid tot maximum 20 therapiesessies voor traumaverwerking. Blijkt meer begeleiding nodig, dan wordt zo goed als mogelijk doorverwezen.

Is het seksueel geweld meer daneen weekmaar minder dan 6 maanden geleden, dan kan een slachtoffer bellen of mailen voor een afspraak. De forensisch verpleegkundige bekijkt danwelke medische zorgen nog mogelijk of nodig zijn. Deze slachtoffers kunnen verder terecht voor een oriënterend en ondersteunend psychologisch gesprek, eventueel gevolgd door een goede doorverwijzing.Voor klachtneerlegging kan nog steeds een afspraak gemaakt worden.

Hebben de feiten zich langer dan 6 maand geleden voorgedaan, dan worden de slachtoffers uitgenodigd voor een gesprek op het centrum. Tijdens deze afspraak wordt gekeken welke medische en psychische zorg nodig is en waar die best geboden kan worden. Ook voor klachtneerlegging kan nog een afspraak gemaakt worden.

De zorgcentra staan in voor hulp aan zowel mannen als vrouwen, en zowel volwassenen als minderjarigen. Er wordt bijzonder aandacht gegeven aan kwetsbare groepen, zoals kinderen, LGBTI en migranten.

Ook steunfiguren die meekomen met het slachtoffer kunnen terecht bij de forensisch verpleegkundige voor eerste opvang, uitleg en advies. Verder worden voor hen infosessies georganiseerd en kunnen ze betrokken worden bij de psychologische begeleiding van het slachtoffer.

In België wordt met dit nieuween holistischezorgmodel van start gegaan in het UZ Gent, in het UMC Sint-Pieters van Brussel en het UMC van Luik. Na een jaar worden deze drie proefprojecten geëvalueerd en bijgestuurd. Nadien kunnen in verschillende provincies Zorgcentra na Seksueel Geweld opgestart worden, zodat slachtoffers in hun eigen regio geholpen kunnen worden.

Momenteel zijn de Zorgcentra na Seksueel Geweld te bereiken via:

**ZSG Gent**: 09/332.80.80, zsg@uzgent.be,

bereikbaar via Ingang 14 op het UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent,

tram 4 (eindhalte UZ)

bus 5 (halte UZ)

**ZSG Brussel/CPVS Bruxelles**: 02/535.45.42, [CPVS@stpierre-bru.be](mailto:CPVS@stpierre-bru.be)

bereikbaar via Hoogstraat/Rue Haute 320, 1000 Brussel

Metro 2 en 6 : station Hallepoort/Porte de Hal

Pré-métro: 3 - 4 - 51 : station Hallepoort/Porte de Hal

Bus : 27,48 hatle Hallepoort/Saint-Pierre-Porte de Hal

Bus De Lijn en TEC : Sint-Gillis (Hallepoort/Blaes) / Saint-Gilles (Porte de Hal/Blaes)

**CPVS Liège**: 04/367.93.11, [cpvs@chu.ulg.ac.be](mailto:cpvs@chu.ulg.ac.be)

bereikbaar via de spoeddienst van CHU Liège: Urgences des Buyères, Rue de Gaillarmont 600 in 4032 Chênée