verslag Maak Tijd Vrij - workshops

Workshop: Jeugdhulp en vakantie

**Datum:** 5 november 2019

|  |
| --- |
| Wat er is gebeurd in de sessie?  De deelnemers aan de sessie kozen aan het begin van de sessie kaartjes met afbeeldingen of stellingen waar ze zich in kunnen vinden of waar ze graag over zouden willen doorbomen.  Daarna volgden vier presentaties:   * Seppe Dams van Iedereen Verdient Vakantie * Stijn Junius van Jeugddienst Don Bosco * Marieke Duytschaever van Tumult * Elke Schillebeeckx van Sporen   Elke presentatie focust op de dromen en realiteit van organisaties wanneer het gaat over jeugdhulp en vakantie.  Presentatie Seppe Dams (Iedereen Verdient Vakantie)   * Iedereen Verdient Vakantie wordt voorgesteld: een netwerk tussen sociale organisaties (voorzieningen, vluchthuizen voor vrouwen, vluchtelingenwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen…), toeristische partners (vakantieorganisaties, vakantiehuizen van mutualiteiten, Center Parcs, Accor…), vakantiegangers en andere partners (De Lijn, sociale restaurants…). * Iedereen Verdient Vakantie zoekt naar een kruisbestuiving tussen deze partners, met als missie: iedereen kan op een zelfgekozen manier op vakantie gaan. * Iedereen Verdient Vakantie werkt op maat van elke vakantieganger (niet op basis van gelijkheid dus). Maar eigenlijk willen ze nog een stap verder en vooral de drempels voor iedereen om op vakantie gaan laten wegvallen, eerder dan ze te moeten overbruggen. * Ze proberen op elke schakel/elk moment van de vakantieketen impact te hebben (planningsfase, mobiliteit, …) * De droom:   + een kamp voor elk kind   + een zo ruim mogelijk aanbod   + eenvoudige procedures   + een makkelijke zoektocht * Voorzieningen en vakantiemakers kunnen lid worden van het netwerk van Iedereen Verdient Vakantie. IVV organiseert veel infosessies, ontmoetingsmomenten etc om ontmoeting en kruisbestuiving tussen de verschillende partners te realiseren.   Presentatie Stijn Junius (Jeugddienst Don Bosco)   * Stijn presenteert de werking van speelplein Raccoon, dat ondertussen al vijf jaar bestaat. * JD Don Bosco heeft verschillende werkingen in Vlaanderen. Raccoon ontstond in de wijk van Sint-Pieters-Woluwe via een samenwerking met een internaat daar. Alle jongeren daar zijn op een bepaalde manier verbonden met bijzondere jeugdzorg. * In de zomer organiseert speelplein Raccoon 4 weken lang activiteiten. Het doel en de droom is om dat voor en door jongeren te laten gebeuren, zodat na een drietal jaar de speelpleinwerking zelfstandig zou kunnen functioneren zonder al te veel sturing van JD Don Bosco. * De realiteit bleek iets moeilijker. Daarom werd besloten om het traject met Raccoon nog wat langer te laten lopen. * De impact van Raccoon is wel onbetwistbaar. Jongeren die na een jaar op internaat twee zomermaanden worden vrijgelaten zonder structuur en ondersteuning, blijken vaak in de problemen te komen. Het speelplein Raccoon zorgt vier weken lang (ook dankzij een goede samenwerking met het internaat) ervoor dat die jongeren een plek hebben om zich goed te voelen en te amuseren. * In dat opzicht is de droom van Raccoon voor de jongeren van het internaat in Sint-Pieters-Woluwe wel zeker gerealiseerd.   Presentatie Marieke Duytschaever (Tumult)   * Tumult organiseert zomerkampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Geen inclusief verhaal dus, maar toch merken ze in het publiek zelf veel diversiteit in achtergronden. * Een expliciete focus die ze daarnaast nog leggen zijn nieuwkomers als doelgroep. * Tumult werkt op maat van de kinderen en jongeren en moet daarom heel flexibel omspringen met vakantieplannen en schema’s. * De doelgroep is van 6 tot 15 jaar, opgedeeld in leeftijdsgroepen. In de realiteit zien ze dat af en toe kinderen en jongeren meegaan op kamp van een andere leeftijdsgroep. Tumult moedigt dat zeker niet aan, maar staat het toe als bv. een kind enkel op kamp zou meegaan als het dat samen mag met zijn/haar broer of zus. Als er een specifieke nood is, wordt dat dus wel toegelaten. * Tumult stelt wel een grens aan het aantal kinderen en jongeren uit één voorziening: maximaal drie mogen mee op dezelfde vakantie. Dat is een soort beveiliging om ervoor te zorgen dat de vakantie echt als vrije tijd wordt beschouwd, niet gewoon als een verlengde van de leefgroep. Ook qua groepsdynamieken is dat een belangrijke voorwaarde. * Begeleiders van voorzieningen hebben duidelijk te weinig kennis van het aanbod. Tumult organiseert geen spectaculaire themakampen. Ze zien dat er soms ook kinderen worden meegestuurd zonder dat die daar zelf zin in hebben (bv. semi-gedwongen omdat de voorzieningen sluiten). Da’s jammer. * Een belangrijke drempel blijft mobiliteit. Tumult organiseert overal in België kampen. Kinderen en jongeren raken vaak niet op de kampplek. Tumult werkt daarvoor samen met vrijwilligers, maar dat vraagt veel tijd en aanpassingen. Daarom maakten ze vorig jaar de moeilijk beslissing om voor sommige voorzieningen geen vervoer meer te voorzien. Ze proberen dat te laten afhangen van de ingeschatte mogelijkheden van de voorzieningen: is er een voorziening die genoeg begeleiders lijkt te hebben om kinderen te vervoeren naast het begeleiden van de leefgroep? Dan wordt de bal in het kamp van de voorziening gelegd om vervoer mogelijk te maken. Soms is het ook gewoon een kwestie van uurroosters aanpassen in de voorziening. * Tumult hoopt altijd dat veel van de kinderen die mee op kamp gaan later ook animator worden en dat lukt steeds beter. Nu al zijn er meer en meer animatoren die nieuwkomers waren. Die vraag om animatoren heeft een reden: Tumult neemt heel veel begeleiders mee op kamp: 1 animator per 2 à 3 kinderen. Zelfs met voldoende begeleiders merken ze dat de draagkracht niet altijd voldoende groot is. (Soms zijn er ook animatoren mee die niet voor de volle honderd procent inzetbaar zijn, maar daar houden ze al rekening mee.) * Soms is het wel nodig om te weten hoe ‘zwaar’ de achtergrond is van de kinderen en jongeren die mee op kamp gaan. Tumult probeert zo de draagkracht van haar kampen te verzekeren. Er zit daar wel een gelaagde censuur in: niet elke begeleider weet alles van de kinderen en jongeren die meegaan, noch dat ze van een voorziening komen of niet. De hoofdanimator heeft wat meer informatie. Een gewone animator weet misschien maximaal dat “dit kind extra structuur nodig heeft”, de basisinformatie dus. * “Alles wat op kamp gebeurt, blijft op kamp.” Tumult gaat uit van het principe dat zelfs als het fout gaat op kamp, dat geen effect hoeft te hebben nadat het kamp is afgelopen. Die informatie wordt niet zomaar doorgespeeld naar de voorziening. Soms merken ze wel de nood om te bellen naar voorzieningen om hulp te vragen bij een situatie. Of er zijn kinderen en jongeren die naar hun begeleiders willen bellen, ook dat wordt toegelaten.   Presentatie Elke Schillebeeckx (Sporen)   * Sporen is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg, vooral actief in regio’s Leuven en Halle-Vilvoorde. Ze ondersteunen gezinnen die zich in een complexe leefsituatie bevinden. Kinderen en jongeren die in de voorziening terechtkomen, hebben altijd een perspectief om terug te gaan naar hun gezin/familie. * Sporen probeert ook in te zetten op vakanties voor alle kinderen en jongeren, zij het in gezinsverband of op kamp. De droom is om elk kind en elke jongere een vakantie te geven waar ze zelf voor kiezen. * Sporen heeft heel verschillende leefgroepen, met even verschillende noden. Adolescenten gaan bv. op eigen vraag vaak liever op weekend, kinderen vaker op vakantie. * De grootste evolutie bij Sporen is dat het perspectief is gewijzigd: ze zijn meer weg aan het gaan van “Oké, de voorziening sluit, wat moeten we doen?” naar het op maat werken van de kinderen en jongeren. De kinderen en jongeren kiezen hun vakantie (uiteraard in de mate van het mogelijke qua budgetten – wensen moeten vaak wat teruggeschaald worden). * Het mobiliteitsvraagstuk brandt ook bij Sporen: ze hebben in een leefgroep vaak twee begeleiders voor 10 jongeren. Vervoer regelen is dan wel een issue. * Dat zijn de grootste belemmeringen om de dromen van kinderen waar te maken: budgetten en praktisch geregel. * Bv. de regels van voorzieningen (bv. afspraken om terug op tijd in de voorziening te zijn, die vaak tijd te fel beknotten) bemoeilijken de beleving van vrije tijd. Een voorbeeld: een jongere die in Antwerpen woont, en elk weekend van Leuven terug naar huis gaat. Hij zit daar in een voetbalclub. Voor die jongeren is het quasi onmogelijk om in de week naar trainingen te gaan (op en af naar Antwerpen treinen lukt dan niet). * Kinderen uit dezelfde leefgroep willen vaak samen op kamp: Sporen merkt dat dit vaak moeilijk ligt bij jeugdwerk, die dat liever niet willen. Dat vormt dus nog een vraagstuk.   Terugkoppeling  Op het einde van de sessie wordt omwille van tijdsnood in groep teruggekoppeld over de kaartjes/stellingen die elke deelnemer koos. Ze mogen er hun prioriteiten/vragen bij verduidelijken, zodat in de netwerkreceptie achteraf uitgewisseld kan worden tussen mensen die elkaar kunnen helpen/met dezelfde vragen zitten.   * Kinderen uit leefgroepen/voorzieningen komen niet naar speelpleinwerking in Aalst, die vinden ons niet. 🡪 “Er staat geen elektriciteit op de bel van de voorziening.” ☺ * Krunsj belt voor elk kamp alle ouders altijd op of gaat op huisbezoek, om zeker te zijn dat alles duidelijk is voor de ouders en voor de begeleiders van het kamp. Is er bv. iets veranderd in de situatie van het gezin? Ze zorgen ook voor terugkoppeling achteraf. 🡪 Jeugd Rode Kruis doet dat ook in verschillende regionale afdelingen. * Meerdere medewerkers van Jeugdvakanties Duinen-Heide aanwezig:   + Probeert op haar kampen kinderen en jongeren echt een thuisgevoel te geven.   + Kampen zijn een ideaal moment om groepsbinding te creëren, dat zorgt ook voor een netwerk buiten de context van het kamp.   + Iedereen is welkom bij Duinen-Heide, we willen dat iedereen zich goed voelt.   + De draagkracht van de begeleiders in een groep is helaas eindig. Vroeger werd nog afgewogen hoeveel procent van de kinderen die meegaan uit maatschappelijk kwetsbare situaties mogen komen. Daar werd nu van afgestapt. Het doel van de leiding is om rust te brengen: een goeie structuur, voorspelbaarheid zorgt voor een veilige situatie waarin veel kinderen zich op hun gemak kunnen voelen ongeacht hun achtergrond. * Topvakantie merkt dat haar vrijwilligers schrik hebben om op vakantie te gaan met kinderen in kwetsbare situaties. Het voorbeeld van Tumult is daar een goed voorbeeld van: Topvakantie kan geen begeleider per 2 à 3 kinderen voorzien. De draagkracht baart hen zorgen.   🡪 Voldoende animatoren vinden is altijd een moeilijk verhaal. De cursus startanimator van Tumult is daar wel een goed antwoord op.   * Een andere jeugdwerking probeert al in te zetten op kinderen en jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Voor binnenlandse kampen lukt dit al redelijk, voor buitenlandse kampen speelt de budgetvraag iets te hard. * Een organisatie zet in op vakanties voor jongeren met een beperking van 12 tot 25 jaar. In het reguliere circuit vinden die hun plek niet, maar dat heeft de keerzijde dat begeleiders de indruk krijgen dat ouders hun kinderen letterlijk droppen bij hen. Zitten ze wel altijd op hun juiste plek? Dat lijkt niet zo eenvoudig te zijn. * Het is altijd wel wat zoeken om kampen te organiseren met heel diverse groepen. Maar Jeugd Rode Kruis wil daar zo laagdrempelig mogelijk in blijven. * Jeugdwerk moet jeugdwerk kunnen blijven: waar begint het en waar eindigt het? Bij Vibez werken ze sinds een paar jaar samen met VFG om een aantal inclusie-animatoren op te leiden. VFG zet haar expertise in, Vibez voorziet de animatoren.   Omdat Vibez heel laagdrempelig werkt, vinden steeds meer voorzieningen hun werking. Dat zorgt voor extra druk op de werking. Vibez zoekt nog naar een manier om vrijwilligers te coachen om praktische algemene skills bij te brengen, om de draagkracht te proberen te verzekeren. Ze zijn hierin nog zoekende.   * Niet alle leefgroepen in een voorziening kunnen voldoende structuur aanbieden: vroeger organiseerde een voorziening een activiteit voor alle meisjes samen. Daar zijn ze nu van afgestapt om heel individueel aan het werk te gaan. * Kei-Jong vzw werkt met jongeren met een verstandelijke beperking die in voorzieningen zitten. Het doel is om de jongeren die in een abnormale situatie zitten een zo normaal mogelijk kamp aan te bieden. Daar moet balans in gezocht worden: je kunt die jongeren ook niet te hard uit hun comfortzone sleuren, maar moet ze ook iets herkenbaars aanbieden. * Steunpunt voor Inclusie geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is. Organisaties zeggen vaak: “we bieden kampen aan voor álle jongeren, maar ze komen niet op ons af.” De inclusie gebeurt in de praktijk niet. We moeten weg van slogans, naar echte impact in de praktijk. * De quote van Chelsea bleef bij een deelnemer nazinderen: “In de scouts ben ik gewoon Chelsea.” Daar draait het voor jongeren inderdaad om: zichzelf kunnen zijn. |
| Interessante quote(s)   * “Vakanties voor iedereen worden mogelijk gemaakt door mensen/organisaties die een stapje verder durven te gaan.” (Iedereen Verdient Vakantie) * “Vrijwilligers maken vaak het verschil: zo is er een vrijwilligster die elke vrijdagavond in een kuststad aan het station mensen oppikt en rondrijdt naar vakantieplekken over de hele kustlijn.” (Iedereen Verdient Vakantie) * “Alles wat op kamp gebeurt, blijft op kamp.” (Tumult)   Tumult gaat uit van het principe dat zelfs als het fout gaat op kamp, dat geen effect hoeft te hebben nadat het kamp is afgelopen. Die informatie wordt niet zomaar doorgespeeld naar de voorziening. Soms merken ze wel de nood om te bellen naar voorzieningen om hulp te vragen bij een situatie. Of er zijn kinderen en jongeren die naar hun begeleiders willen bellen, ook dat wordt toegelaten.   * “Jeugdwerk moet jeugdwerk kunnen blijven: waar begint het en waar eindigt het?” (Vibez)   Bij Vibez werken ze sinds een paar jaar samen met VFG om een aantal inclusie-animatoren op te leiden. VFG zet haar expertise in, Vibez voorziet de animatoren.  Omdat Vibez heel laagdrempelig werkt, vinden steeds meer voorzieningen hun werking. Dat zorgt voor extra druk op de werking. Vibez zoekt nog naar een manier om vrijwilligers te coachen om praktische algemene skills bij te brengen, om de draagkracht te proberen te verzekeren. Ze zijn hierin nog zoekende.   * Een organisatie zet in op vakanties voor jongeren met een beperking van 12 tot 25 jaar. In het reguliere circuit vinden die hun plek niet, maar dat heeft de keerzijde dat begeleiders de indruk krijgen dat ouders hun kinderen letterlijk droppen bij hen. Zitten ze wel altijd op hun juiste plek? Dat lijkt niet zo eenvoudig te zijn. (geen idee welke organisatie dit was) |
| Wat heeft jou verrast? Wat onthoud je? |
| Waar kwamen veel vragen/reacties over? |
| Andere opmerkingen? |