Relevante wetten binnen de GGZ zijn:

De wet BIG (incl. Besluit gezondheidszorgpsycholoog en Besluit psychotherapeut). De beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn wettelijk geregelde beroepen. Alleen zij die ingeschreven zijn in het

BIG-register (http://www.bigregister.nl) mogen de desbetreffende beroepstitel voeren. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO (www.btsg.nl/infobulletin/wetten/wet-wgbo.html) regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp www.stab.nl/wetten/0415\_Wet\_bescherming\_persoonsgegevens\_Wbp.htm) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Cliënten hebben het recht op een veilige verwerking van persoonsgegevens; om te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en om daar al dan niet mee akkoord te gaan; op inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft.

De Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ www.ggznederland.nl/beleid-in-de-

ggz/beleidsthemas/patienten-en-kwaliteitswetgeving/wet-klachtrecht-clienten-zorgsector-wkcz\_.html) geeft aan dat iedere hulpverlener en zorginstelling dient te beschikken (verplichting) over een klachtencommissie en een klachtenregeling. Doel van deze wet is allereerst dat op laagdrempelige wijze aan cliënten de mogelijkheid geboden wordt over de zorg te klagen.

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/wetmarktordening-gezondheidszorg-wmg) regelt de ontwikkeling en ordening van zorgmarkten en het toezicht daarop, met het oog op doelmatigheid en kostenbeheersing van de gezondheidszorg. Tevens beschermt en bevordert deze wet de positie van de consument ten aanzien van andere partijen in de zorg.

Naast de hierboven genoemde wetten zijn in het bijzonder twee uitgaven van belang waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van respectievelijk gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen:

De Beroepscode voor psychologen (NIP, herziene uitgave 2007) en de Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP, herziene uitgave 2007). Voor beide beroepen geldt dat de beroepscode, als samenstel van gedragsregels, de stand van zaken in de voortgaande beroepsethische discussie reflecteert zoals die in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en specifiek binnen de eigen beroepsgroep wordt gevoerd. De belangrijkste functies van de beroepscodes zijn:

* het bieden van een leidraad voor het beroepsmatig handelen;
* het bevorderen van beroepsethische reflectie;
* het dienen als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten en gz-psychologen;
* het bieden van een maatstaf voor toetsing van het beroepsmatig handelen
* voor allen die zijn ingeschreven in het BIG-register gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en richtlijnen van de NVVP (www.nvvp.nl), waaronder: Format AO/IC m.b.t. vastlegging proces DBC-registratie en –declaratie (NZa); Beleidsregel verplichte wachtlijsregistratie en –publicatie (NZa).

​