verslag Maak Tijd Vrij - workshops

Workshop: De Wereld van Jeugdhulp

**Datum:** 5 november 2019

|  |
| --- |
| Wat er is gebeurd in de sessie?  Opzet van de workshop: Beeld schetsen van hoe de jeugdhulp in elkaar zit  2014: decreet integrale jeugdhulp. Moet de verschillende sectoren dichter bij elkaar brengen. Dit decreet vertrekt uit verschillende principes (die eigenlijk niet zo erg verschillen van die van het jeugdwerk):   1. De jeugdhulp biedt een zo concreet mogelijk antwoord op een hulpvraag   Gezinsbegeleiding is de basis. Maar als dit niet voldoende is kan er meer gebeuren. Vb. na school of in de vakanties worden de kinderen en jongeren ergens anders opgevangen om zo het gezin te ontlasten. Wanneer de situatie in het gezin te onveilig is kan er ook gekozen worden voor uithuisplaatsing. Vertrekpunt: Wat is het probleem en hoe kunnen we hier zo een goed mogelijk antwoord op bieden?   1. Contextgericht   Er wordt altijd gezinsbegeleiding worden geboden. Maar contextgericht werken betekent breder kijken dan het gezin (denk aan grootouders of de voetbaltrainer). De ruimere context van personen die belangrijk zijn voor de jongere.   1. Flexibiliteit   Een problematische opvoedsituatie is niet altijd een constante. Soms heeft de moeder plots een partner die meer stabiliteit in het gezin brengt of komt de nieuwe partner van de moeder terug uit de gevangenis waardoor de stabiliteit weer verdwijnt. De jeugdhulp moet hier flexibel op inspelen. Soms verblijft een kind of jongere eerst enkel na school in de voorziening, daarna een korte periode voltijds, daarna helemaal niet meer, …  Bij een uithuisplaatsing kan een jongere een lange tijd in een leefgroep verblijft, maar dit varieert. Er zijn erg verschillende trajecten binnen de jeugdhulp.   1. Continuïteit   Vb. een vaste gezinsbegeleider. Maar niet alle voorzieningen maken deze keuze. Continuïteit is niet altijd even gemakkelijk. Want leefgroepen zijn soms volzet. Er zijn te weinig mensen. Te weinig capaciteit. Jongeren moeten vaak wachten.   1. Iedere jongere heeft recht op jeugdhulp   … binnen de marges van de begroting (zegt het decreet). Er zijn wachtlijsten van 3 jaar om gezins- of contextbegeleiding te starten. Omdat je drie jaar moet wachten is de nood veel groter geworden en is gezinsbegeleiding vaak niet meer voldoende.   1. Vermaatschappelijking van de zorg   = Jeugdhulp in de maatschappij brengen en de maatschappij naar de jeugdhulp. Maar soms liggen voorzieningen erg afgelegen. Dit helpt niet om jongeren in de maatschappij te krijgen.   1. Krachtgericht werken voor jongeren en ouders   Vertrekken vanuit: Wat kan de jongere en het gezin nog wel? Anders dan: wat is het probleem en hoe kunnen we het probleem terug omdraaien? De jeugdhulp bouwt verder op wat er nog wel is.   1. Participatief werken   Nadenken over: ‘Hoe kunnen de jongeren de situatie in de leefgroep mee bepalen?’ Maar ook op beleidsmatig niveau: Vb. Cachet die de stem van kinderen en jongeren tot bij het beleid brengt.  Verschil tussen rechtstreeks en onrechtstreeks toegankelijke hulp  Voor de onrechtstreeks toegankelijke hulp heb je de toestemming van de intersectorale toegangspoort nodig.  Vb. Gezinsbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk, uit-huis-plaatsing is onrechtstreeks toegankelijk.  Verschil tussen gedwongen en vrijwillige hulp  Gedwongen: kinderen en ouders zijn niet akkoord, maar de hulpverlener wel. Dan kan deze stappen naar het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling). Zo kan er zachte drang ontstaan. Als dit niet werk kan er naar de jeugdrechtbank gestapt worden. En dit is dan gedwongen hulpverlening.  Er zijn twee situaties waarin er voor gedwongen hulp wordt gekozen:   * Een verontrustende opvoedingssituatie. * Wanneer de jongere een jeugddelict heeft gepleegd. (Maar dit is maar 12 procent van de gedwongen hulpverlening.)   Verschil tussen open en gesloten centra  Jongeren die een jeugddelict hebben gepleegd zitten in een gesloten (gemeenschaps-)opvangcentra. Jongeren met een verontrustende opvoedingssituatie zitten meestal in een open centrum. Maar sommige jongeren hebben geen delict gepleegd, maar hebben wel meer baat bij en gesloten centrum. (Vb. wanneer ze slachtoffer zijn van tienerpooiers en deze hen anders opwachten na school, …) Maar wanneer deze jongeren dan in de gesloten centrum zitten, zitten ze samen met jongeren die een delict hebben gepleegd. Dit mag niet. Daarom wordt er nu gevraagd aan de private leefgroepen om meer gesloten leefgroepen te maken.  Verschillende initiatieven in de jeugdhulp:  Private organisatie jongerenwelzijn   1. Organisaties voor bijzondere jeugdzorg   Verschillende werkvromen:   * Contextbegeleiding: is er altijd * Dagbegeleiding in groep: in de week na school tot 19u30 blijven de jongeren daar. In de vakanties gaan zij overdag naar het dagcentrum en gaan zij ’s avonds naar huis. * Verblijf (uithuisplaatsing) in een leefgroep. Jongeren verblijven hier ook ’s nachts en in het weekend. * Contextgeleding voor autonoom wonen (= het begeleid zelfstandig wonen van vroeger). Vanaf 17 jaar kan iemand een kamer huren en begeleid worden door zijn begeleider uit de jeugdhulp.  1. Centra voor Integrale Gezinszorg   Hele het gezin wordt opgenomen (moeder met kinderen of moeder en vader met kinderen) = tijdelijk   1. Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra   Wanneer hulpverleners niet weten hoe ze verder moeten kan er gekozen worden voor:   * Een mobiele diagnostiek: dan gaat een hulpverlener op verplaatsing naar het gezin kijken en zo een beslissing nemen over wat er veder moet gebeuren * Verblijf: de jongere wordt in het onthaalcentrum geplaatst en dan wordt er gekeken wat de juiste hulpverlening is.  1. Crisishulp aan huis   Uit huis plaatsing is nodig, maar misschien kan dit toch nog voorkomen worden. Er komt dan een hulpverlener heel intensief in een gezin contextbegeleiding doen.   1. Pleegzorg   Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten pleegzorg:   * Ondersteunende pleegzorg: gastgezinnen die om de 14 dagen of om de maand een kind opvangen * Perspectiefzoekende pleegzorg: men weet nog niet goed wat het toekomstbeeld is van het kind. Misschien kan het nog terug naar huis. * Perspectiefbiedende pleegzorg: het kind wordt voor een langere tijd uit huis geplaatst. Er wordt dan een pleeggezin gezocht voor een langere tijd.   De pleegzorg is enorm gegroeid. 42 procent sinds 2013. Bij pleegzorg is de maximumcapaciteit nooit bereikt. Wanneer er een gezin wordt gevonden voor een jongere kan dit in orde gebracht worden.  Twee soorten pleegzorggezinnen:   * bestandspleegzorg: er worden gezinnen gezocht, gescreend. Beslist dat ze pleegzgezin mogen worden * Netwerkpleegzorg: het kind moet uit huis geplaatst worden en kan niet bij zijn ouders blijven. Maar de grootmoeder, de tante, de nonkel, … kan het kind in huis nemen. (Dit is 60 procent van alle pleegzorg.)     Er wordt bij een uithuisplaatsing altijd gekeken: kan dit met pleegzorg? Als dit niet kan wordt er naar een instelling gekeken   1. Gezinshuizen (nieuwe werkvorm)   Tussen pleegzorg en centra.   1. Herstelgerichte en constructieve afhandelingsvormen   = alternatieve manier om een antwoord te bieden op jongeren die een jeugddelict hebben gepleegd.  Vbn:   * Herstelbemiddeling: dader en slachtoffer met elkaar in contact brengen * Gemeenschapsdienst * Leerprojecten * ..  1. Naadloze flexibele trajecten welzijn en onderwijs   Time-out en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Wanneer het moeilijk gaat op school krijgt de jongere een time-out.   1. Gemeenschapsinstellingen   Dit zijn gesloten centra voor jongeren van de overheid. Vanaf 2021 enkel voor jongeren die een jeugddelict hebben gepleegd.   1. Centra voor Kinderzorg en gezinsondersteuning 2. Private organisatie VAPH   Organisaties voor jongeren met een beperking. ook voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen. Hier zit een grote overlap met kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg.   1. Actieplan jongvolwassenen   Jongeren vanaf 16 jaar begeleiden naar zelfstandig zijn als volwassenen. Overgang naar de volwassenen hulpverlening. |
| Interessante quote(s)   * “In de jeugdhulp vertrekken we vanuit wat de jongere en het gezin nog wel kunnen en we bouwen hierop verder. We vertrekken dus niet vanuit een probleem, maar vanuit potentieel.” |
| Wat heeft jou verrast? Wat onthoud je?   * Flexibiliteit is één van de basisprincipes van het decreet integrale jeugdhulp. Door deze flexibiliteit verblijven jongeren soms in een centrum, soms thuis, soms in een pleeggezin, … Allemaal afhankelijk van de veranderende situatie waarin de jongere zich bevindt. Deze oplossingen op maat komen de jongere ten goede. Maar ze zorgen er ook voor dat de vrijetijdsbesteding van jongeren in het gedrang komen. Wanneer ze thuis elke dinsdag naar de voetbalclub gaan en daarna naar een centrum verhuizen dat vele kilometers verder ligt, lukt het vaak niet om de hobby te blijven uitoefenen. |
| Waar kwamen veel vragen/reacties over?   * *Good practice* om wachtlijsten weg te werken: Stad Kortrijk – Jump overleg. Ze werken actief de wachtlijsten weg door de lijsten samen te leggen en te bekijken welke organisatie welke jongere verder helpt. * 1 gezin, 1 plan |
| Andere opmerkingen? |