**Gevolgen wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap voor beheer privégelden cliënten**

In het nieuwe artikel 435 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staat onder meer dat een persoon niet tot bewindvoerder kan worden benoemd wanneer hij/zij:

* direct betrokken of behandelend hulpverlener is;
* behoort tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt;
* verbonden is met de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of aan de rechthebbende begeleiding biedt.

Gevolgen

Bovenstaande betekent dat u vanaf 1 januari 2014 verplicht bent om te voldoen aan de wettelijke eis dat bestuurders van een beheerstichting die als bewindvoerder zijn benoemd, niet ook als bestuurder of werknemer in dienst mogen zijn van de instelling waar de cliënt verblijft waarover bewind wordt gevoerd. Voor medewerkers van een beheerstichting die feitelijke bewindvoerderstaken uitvoeren is het de bedoeling dat ze op basis van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren, dat nog in voorbereiding is, niet langer tegelijkertijd werknemer van de zorgorganisatie mogen zijn. Voor bestaande bewindvoerders geldt een overgangstermijn van twee jaar voor het voldoen aan de kwaliteitseisen. Het Besluit kwaliteitseisen treedt naar verwachting niet voor 1 april 2014 in werking.

Overige instellingen

Voor instellingen die wel privégelden van cliënten beheren, maar daarbij niet optreden als bewindvoerder, verandert er niets. Uiteraard dienen deze zorgaanbieders wel te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving die al van toepassing was op het beheren van privégelden.

Op basis van artikel 3:5 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het zorgaanbieders niet toegestaan om geld van cliënten aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. DNB is het aangewezen bestuursorgaan dat de naleving van dit artikel controleert.

Er zijn drie uitzonderingen waarbij zorgaanbieders wel privégelden van cliënten kunnen beheren zonder in strijd met de Wft te handelen en zonder dat cliënten het risico lopen hun privégelden te verliezen in het geval van een faillissement van de zorgaanbieder:

1. De cliënt machtigt één of meerdere werknemers van de zorgaanbieder om op zijn/haar eigen bankrekening één of meerdere typen verrichtingen te doen.
2. De zorgaanbieder richt een aparte beheerstichting op die voor zijn cliënten het beheer van privégelden regelt via één of meerdere bankrekeningen die op naam staan van de beheerstichting[[1]](#footnote-1). Deze beheerstichting heeft daarvoor een ontheffing van DNB.
3. De zorgaanbieder beheert privégelden van één of meerdere cliënten op één of meerdere speciaal daarvoor geopende bankrekeningen van de zorgaanbieder en heeft daarvoor een ontheffing van DNB.

Zie voor meer informatie de brief van de staatssecretaris van VWS, waarover de VGN u eerder heeft geïnformeerd: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/21/kamerbrief-over-beheer-privegelden-van-clienten.html> en <http://www.vgn.nl/artikel/14778>.

1. Een dergelijke beheerstichting kan ook privégelden van cliënten beheren door een machtiging te verkrijgen op een bankrekening die op naam staat van de cliënt. In dat geval geldt hetgeen beschreven bij mogelijkheid 1. [↑](#footnote-ref-1)