Voogdij en Gezag is inhoudelijk hetzelfde

Antwoord: Juist. inhoudelijk is voogdij en gezag hetzelfde. Het betekent in beide gevallen wettelijke vertegenwoordiging van het (minderjarige) kind. Het verschil zit in *wie* de wettelijk vertegenwoordiger is: bij ouderlijk gezag is het de ouder (eenhoofdig) of zijn het de ouders gezamenlijk die het gezag uitoefenen. Bij voogdij is het een ander dan de ouder die de wettelijk vertegenwoordiger is. Een instelling (hier: de gecertificeerde instelling) of een ‘derde’ (een particulier), b.v. de pleegouder of een oom of tante.

 Pleegouders kunnen geen beroep doen op het tuchtrecht

Antwoord: Onjuist. pleegouders kunnen een beroep doen op het tuchtrecht (lees: het niet naleven van de beroepscode). De jeugdbeschermer (gezinsvoogd bij OTS of de voogd igv voogdij) is gehouden aan de beroepscode. Als de jeugdbeschermer zich niet houdt aan deze code, handelt hij of zij tuchtrechtelijk verwijtbaar en kunnen de pleegouders een klacht indienen. Hetzelfde geldt voor andere SKJ-geregistreerde professionals zoals de pleegzorgwerker, de raadsmedewerker etc.

 De gezinsvoogd en de voogd hebben dezelfde verantwoordelijkheden

Antwoord: Onjuist. De gezinsvoogd voert de OTS uit, het gezag van de ouders wordt beperkt maar is nog in tact. De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger, zie onder 1, en neemt als wettelijk vertegenwoordiger de beslissingen. De voogd kan de verblijfplaats bepalen van het kind, hiervoor is geen machtiging tot uithuisplaatsing nodig. Voor wijziging van de verblijfplaats ikv voogdij na een jaar of langer is, als pleegouder het nier mee eens zijn, toestemming van de kinderrechter nodig.

 De pleegzorgaanbieder kan in het kader van de OTS een geschil voorleggen aan de kinderrechter

Antwoord: Juist. De pleegzorgaanbieder kan geschillen met de gecertificeerde instelling voorleggen aan de kinderrechter ikv de OTS. Bijvoorbeeld over de omgangsregeling, of over het perspectief van het pleegkind. De pleegzorgaanbieder moet zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat.

 Pleegouders kunnen de rechter niet verzoeken om beëindiging van het ouderlijk gezag

Antwoord: Onjuist. Pleegouders kunnen *in tweede instantie* als de Raad voor de Kinderbescherming niet overgaat tot het indienen van een verzoek tot beëindiging van het ouderlijk gezag, zelf een verzoek indienen tot beëindiging van het ouderlijk gezag. Voorwaarde is daarbij wel dat de pleegouders het kind minimaal een jaar verzorgen en opvoeden.

 Pleegouders hebben van de rechter geen toestemming nodig ikv OTS om met het pleegkind op vakantie te gaan

Antwoord: Juist

Hoofdregel: noch de pleegouders noch de gecertificeerde instelling behoeft toestemming van de rechter om het pleegkind met de pleegouders op vakantie te (laten) gaan. De hoofdregel is dat vakantie onder de machtiging tot uithuisplaatsing valt. Alleen als de vakantie de omgang raakt, hebben pleegouders toestemming nodig van de gecertificeerde instelling voor de vakantie of als de gecertificeerde instelling van te voren zelf heeft aangegeven dat toestemming nodig is.