****

**Plan van Aanpak Jeugdhulp Alblasserdam 2018-2022**

**Onderdeel van Route22**



September 2018

**Inhoudsopgave**

1. **Inleiding** 3
2. **Leeswijzer** 4
3. **Het kader: positief Jeugdbeleid** 5
	1. Route22 5
	2. De Samenlevingsagenda 5
	3. Het Sociaal Domein 5
	4. Armoede 6
4. **Jeugdhulp in Alblasserdam** 6
	1. De organisatie van de Jeugdhulp 7
5. **De opgaven waar we voor staan 8**
	1. De opgaven vanuit de regio 8
	2. De lokale opgaven 8
6. **De Aanpak 9**
	1. **Onze aanpak van de regionale opgaven 9**
		1. Samenwerking met de huisartsen 9
		2. Aansluiting van het (passend) onderwijs op de jeugdhulp 10
	2. **Onze aanpak van de lokale opgaven 10**
		1. Algemeen 10
		2. Nieuwe activiteiten vanuit de lokale opgaven 11
7. **Financiën 13**
8. **Tot slot 13**

Bijlage 1: tabel: het Plan van Aanpak Jeugdhulp 14

Bijlage 2: cijfers over het gebruik van de jeugdhulp 16

Bijlage 3: de infographic van de jeugdhulp ZHZ 18

1. **Inleiding**

"Aan diegenen die jong zijn wordt de jeugd verspild", zei de Ierse toneelschrijver George Bernard Shaw eens. Hij bedoelde er mee dat kinderen vaak niet onderkennen en erkennen wat een bijzondere, vrije en zorgeloze tijd jeugd is. Een tijd van mogelijkheden en leren, van weinig verantwoordelijkheden en van spelen. Een tijd van groeien naar volwassenheid. Waar velen er achter komen dat die jeugd toch wel een hele mooie tijd was. Of, zoals de Nederlandse cabaretier Harrie Jekkers eens zei: " Het enige traumatische aan mijn jeugd is dat hij voorbij is."

Gelukkig groeien ook in Alblasserdam de meeste kinderen zo op en kijken de meeste volwassenen, ook in ons dorp, op die manier terug op hun kindertijd. Eindeloos spelen in speeltuintjes, de wijk of het park, of zwemmen in het Lammetjeswiel, een fijne school, de bibliotheek, sportverenigingen, allerlei activiteiten, vriendjes en vriendinnetjes en een fijn huis als uitvalsbasis voor al dat leren en groeien.

Er is echter een groep kinderen die kwetsbaar is. Kinderen die voor wie het vanwege problemen in hun gezin, vanwege psychische problemen, of om welke reden dan ook, moeilijk is om veilig, gezond en/of kansrijk op te groeien. Sommige van die kinderen ontvangen ondersteuning, sommige kinderen hebben hulp vanuit een instelling of zijn opgenomen in een instelling. Voor een andere groep kinderen geldt dat ondersteuning en hulp misschien nog niet aan de orde is, maar dat er wel de kans bestaat dat zij in zo'n situatie terecht te komen. Misschien zijn er zelfs al mensen in de omgeving die zich zorgen maken, die weten dat er iets moet gebeuren om er voor te zorgen dat een bepaald kind niet in de problemen komt.

Dit Plan van Aanpak Jeugdhulp gaat over die kinderen die kwetsbaar zijn of het dreigen te worden. Het gaat over preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning. Het gaat over het zodanig inrichten van onze structuren en samenwerkingsmogelijkheden dat kinderen zich gesteund weten en niet buiten de boot vallen.

Elke gemeente in ZHZ stelt hiervoor een eigen Plan van Aanpak op, een lokale uitwerking van het regionaal Meerjarenperspectief Jeugdhulp. Daarin hebben we met elkaar vastgesteld dat de interventies die we moeten plegen om de jeugdhulp door te ontwikkelen en daadwerklelijk te transformeren op het niveau van de regio (zorgaanbieders, Serviceorganisatie), op het niveau van de toegang (Stichting Jeugdteams) en op het lokale niveau( voorveld, preventie, vroegsignalering, algemene voorzieningen). In Alblasserdam laten we dit plan nadrukkelijk onderdeel zijn van Route22, juist omdat we ook bij kinderen die kwetsbaar zijn willen kijken naar waar hun kracht en mogelijkheden zitten.

1. **Leeswijzer**

Om u een goed beeld te kunnen geven wat wij de komende periode concreet op het gebied van de jeugdhulp in Alblasserdam gaan doen, schetsen wij in hoofdstuk 3 het kader van ons jeugdbeleid. We leggen een link met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. We gaan daarbij nader in op de Route22, op de Samenlevingsagenda en op ons beleid ten aanzien van armoedebestrijding.

In hoofdstuk 4 spitsen we ons toe op het onderdeel van dat brede jeugdbeleid, het onderwerp van dit Plan van Aanpak, de jeugdhulp. Na een korte terugblik op het beleid in de afgelopen jaren lichten we toe hoe we de jeugdhulp regionaal en lokaal hebben georganiseerd.

Vervolgens formuleren we in hoofdstuk 5 de opgaven waar we in de jeugdhulp voor staan. Op regionaal en lokaal niveau. Om in hoofdstuk 6 de nieuwe activiteiten te presenteren met voorstellen over de wijze waarop we deze opgaven aanpakken en concretiseren. Een overzicht van de bestaande activiteiten vindt u in bijlage 1.

In hoofdstuk 7 geven we een beeld van de financiering van de jeugdhulp om in het slothoofdstuk 8 het belang van de samenwerking met alle partijen en het belang van de samenhang met alle andere beleidsvelden die met de jeugd van doen te schetsen.

Ter informatie treft u in bijlage 2 cijfers aan over het gebruik van jeugdhulp en in bijlage 3 de infographic aan van de jeugdhulp.

1. **Het kader: positief Jeugdbeleid**
	1. **Route22**

In Alblasserdam hebben we als uitgangspunt dat ieder kind veilig, gezond en kansrijk opgroeit. In de Samenlevingsagenda 2.0 " Van samen Doen naar Samen Versterken" wordt de jeugd dan ook nadrukkelijk genoemd. Met Route22 willen we jongeren binden aan Alblasserdam en Alblasserdam een aantrekkelijk dorp voor jongeren laten zijn. Een dorp waar waarin iedereen veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien, wonen, werken en meedoen, en waarin genoeg te doen is voor de jeugd. Alblasserdam toekomstbestendig. We bieden met Route22 onze jeugd de mogelijkheid om hun reis door Alblasserdam vorm te geven en zich te ontplooien en te ontwikkelen. We willen Route 22 inzetten als het traject waarin we wagons van alle thema's en beleidsvelden die relatie hebben met jeugd aan elkaar koppelen, op elkaar laten aansluiten en als één geheel laten sporen: onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang, verenigingsleven, activiteiten, jongerenwerk en jeugdparticipatie. We voeren een positief jeugdbeleid vanuit een positieve grondhouding; we besteden niet alleen aandacht aan problemen van jongeren. We zijn daarvoor in gesprek met kinderen en jongeren en blijven dat actief doen. We zetten in op nieuwe vormen van jeugdparticipatie, zoals een jeugdgemeenteraad. De startnotitie Route22 vormt voor ons de basis voor onze zichtbare, merkbare en ambitieuze inzet. Initiatieven die we ontwikkelen dragen bij aan onze ambitie jongeren van nu veilig en gezond te laten opgroeien, zich verbonden te laten voelen met Alblasserdam en te positioneren als de toekomstige ambassadeurs van ons dorp.

**3.2. De Samenlevingsagenda**

In de Samenlevingsagenda 2.0 wordt naast Route22 als algemeen jeugdbeleid ook en specifiek aandacht besteed aan de jeugdhulp. Met Spoor 1 willen we het maatschappelijk effect "Actiever en Zorgzamer" bereiken, het gezond en actief meedoen in de Alblasserdamse samenleving met keuzevrijheid voor mensen op een voor hen passende manier. Dat doel willen we bereiken door in te zetten op gezondheid en preventie. Met het realiseren van preventieve activiteiten op het gebied van de jeugdhulp.

**3.3. Het sociaal domein**

Het positief jeugdbeleid maakt onderdeel uit van het sociaal domein. Daartoe behoren ook de taken die worden uitgevoerd op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En taken die zijn gericht op het verkrijgen van (betaald) werk in het kader van de Participatiewet. De inwoner staat in het sociaal domein onafhankelijk van zijn of haar leeftijd, centraal.

**3.4. Armoede**

Samen met de partners in het veld, het CJG en tal van maatschappelijke organisaties, hebben we een convenant getekend om tezamen de armoede in Alblasserdam te bestrijden en schulden te voorkomen. De intentie van het convenant is geconcretiseerd in het Plan van Aanpak Armoedebestrijding Alblasserdam 2018/2019. Daarin doen we een voorzet voor een aantal concrete activiteiten om de samenwerking te stimuleren en te bevorderen . Voor alle inwoners en gezinnen van Alblasserdam, maar ook specifiek gericht op kinderen. Armoede heeft een groot effect op kinderen. Of het nu om gezondheid en bewegen gaat, of om zaken die te maken hebben met school. Eenzaamheid blijkt voor deze groep kinderen op de loer te liggen. We leggen actief verbindingen met het onderwijs. Vroegsignalering, het tijdig aan de bel trekken, wanneer we problemen voorzien, is cruciaal, juist voor kinderen. Daar richten we ons de komende periode in het bijzonder op. En op het stimuleren van preventieve activiteiten zoals het versterken van de mentale weerbaarheid voor basisschoolkinderen. Gezonde voeding en beweging maken daar onderdeel van uit.

Voor jongeren komen daar vaak zaken bij die betrekking hebben op de financiële redzaamheid. Vaak willen jongeren niet onderdoen voor elkaar met mobiele telefoons en met kleding. Dat verhoogt de kans op het maken van schulden. Ook hier is preventie en het in een vroeg stadium signaleren van problematiek zeer belangrijk.

1. **Jeugdhulp in Alblasserdam**

In 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd en spreken we van Jeugdhulp. De gemeenten hebben er daarmee zeer gecompliceerde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij gekregen. De jeugdhulp is immers niet alleen aan de gemeenten overgedragen maar het gehele stelsel is geherstructureerd en met de Jeugdwet in één hand belegd, namelijk in die van de gemeente. En de gemeenten moeten al die verschillende taken en uitvoerders aan elkaar verbinden. Vanwege de verschillende financieringsstromen die er tot 2015 waren, bestond er ook op dat aspect van de jeugdzorg geen overzicht. Het heeft tot gevolg dat wij nu nog geconfronteerd worden met achterstallige berekeningen van de budgetten en een landelijke verdeling van de budgetten die niet altijd bij de feiten aansluit.

De uitvoerders van de jeugdhulp kregen "plots" te maken met een andere praktijk. Het vraagt tijd om met nieuwe partners te gaan samen werken en op een nieuwe manier te gaan werken, de transformatie. Deze ontwikkeling loopt synchroon aan de voortschrijdende vraag van kinderen, jongeren en hun ouders om hulp. Het is enigszins wrang, maar het is ook het gevolg van onze voortvarende aanpak om hulp dicht bij huis te geven. Kinderen worden sneller gezien en de aanname dat daardoor vooral lichte hulp nodig zou hoeven zijn, is niet juist gebleken. We moeten onverminderd inzetten op transformatie en op preventie en vroegsignalering, maar verschillende typen problemen vragen om verschillende typen oplossingen. Een deel van de kinderen ( zo'n 12%) en hun ouders zal onze gespecialiseerde jeugdhulp nodig blijven hebben. De laatste hulp is regionaal georganiseerd en de preventie en lichte hulp is vooral een lokale verantwoordelijkheid. Uitgangpunt is dat we binnen de ons toegewezen budgetten blijven.

* 1. De organisatie van de Jeugdhulp

Van rijkswege werden de Veiligheidsregio's aangewezen als het niveau waarop de gemeenten ook in de Jeugdhulp moeten samenwerken. Alblasserdam maakt deel uit van de veiligheidsregio Zuid –Holland Zuid. Voor de Jeugdhulp is de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ opgericht. De eerste regionale jeugdnota in 2013, was vooral gericht op de continuïteit van zorg. Met hulp van alle partners is dat ook gelukt, er is geen kind tussen wal en schip gevallen. De tweede regionale nota die we gezamenlijk met de 17 gemeenten in de regio ZHZ hebben ontwikkeld, is het MeerjarenPerspectief Jeugd 2018-2022. In deze nota staat de doorontwikkeling van de transformatie centraal. De transformatie voorziet in een goed en strak georganiseerde specialistische jeugdhulp, een versterking van de jeugdhulp dicht bij huis en een goede toeleiding naar de dure specialistische jeugdhulp. Deze Jeugdhulp kopen we gezamenlijk in. Tot en met het jaar 2019 hebben we afspraken over solidariteit van de kosten gemaakt.

De toegang en de toeleiding naar de geïndiceerde jeugdhulp is de taak van de Stichting Jeugdteams. Deze stichting is ook op het niveau van de Jeugdhulpregio georganiseerd. Zij vormen de toegang naar de zware specialistische jeugdzorg en verlenen lichte jeugdhulp dicht bij huis. Wanneer nodig nemen zij de regie op alle hulp die een gezin krijgt. In Alblasserdam maakt de professional van dit Jeugdteam onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (verder te noemen CJG) is de spil van de jeugdhulp in Alblasserdam. Het CJG is een netwerkorganisatie waar aan Vivenz, Rivas , de Stichting Jeugdteams, het jongerenwerk en de gemeente deelnemen. Zij leveren professionals op het gebied van het algemeen- en schoolmaatschappelijk werk, clïentondersteuning en jeugdgezondheidszorg die dicht bij huis lichte hulp aan kinderen en hun ouders geven.

Het CJG werkt nauw samen met alle andere maatschappelijke partners, zoals de politie, het onderwijs, de zorgaanbieders, het Veiligheidshuis, de Stichting Welzijn, SMILE en de vrijwillige organisaties op het gebied van gezondheid, sport, bewegen en cultuur.

1. **De opgaven waar we voor staan**

In dit hoofdstuk formuleren we de opgaven waar we voor staan. Zowel op regionaal als op lokaal niveau.

Uitgangspunt van alle opgaven is dat kinderen gezond en veilig opgroeien. En kansen krijgen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen. Als dat niet lukt, kijken we naar wat het gezin zelf aan kan en of en in hoeverre de sociale omgeving een bijdrage kan leveren. Als dat ontoereikend is, is er jeugdhulp. Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Er wordt gewerkt met de aanpak van één gezin, één plan, één regisseur. Het is vooral de bedoeling dat er zo min mogelijk professionals in het gezin komen en dat helder is wie de regie heeft.

Tegelijkertijd geven we met preventieve activiteiten ouders en jongeren voorlichting, informatie en advies over relevante onderwerpen. Hiermee willen we bereiken dat onze inwoners weten waar zij, als dat nodig is, met hun vragen terecht kunnen.

**5.1. De opgaven vanuit de regio**

In het regionaal Meerjarenperspectief Jeugdhulp dat de raad in februari 2018 heeft vastgesteld, hebben we moeten constateren dat er interventies nodig zijn om de jeugdhulp daadwerkelijk te transformeren. De kosten van de specialistische jeugdhulp nemen nog steeds toe. Het streven is altijd geweest om binnen het budget van de rijksbijdrage te blijven. Laatste ontwikkelingen en prognoses van kosten maken onze zorgen groter en daarmee de noodzaak tot doorontwikkeling van de transformaties nog meer urgent. We willen immers geen wachtlijsten voor onze kinderen en ouders die hulp nodig hebben en al helemaal geen cliëntenstops. We moeten daarom de instroom naar de dure specialistische jeugdzorg verminderen. En tegelijkertijd onze kinderen de juiste hulp blijven geven. Deze inhoudelijk opgave staat voorop. De Jeugdhulp moet dichtbij, laagdrempelig, vroegtijdig en effectief geregeld zijn. De complexiteit van de jeugdhulp en van het sociaal domein als geheel, zorgt er voor dat het vaak onduidelijk is wat het effect is als je aan een van de vele touwtjes trekt, of op een van de vele deelgebieden een interventie doet. Ook met die opgave moeten we aan de slag.

* 1. **De lokale opgaven**

De regionale opgaven moeten worden uitgewerkt in een lokaal Plan van Aanpak. We vinden het zeer belangrijk om daarbij goed aan te sluiten op ons lokale sociale en pedagogische (zorg) infrastructuur. Onze lokale basis staat. Een goede aansluiting en afstemming met de lokale partners draagt zorg voor een efficiënte en effectieve jeugdhulp.

We hebben met onze lokale partners gesproken. Zij herkennen de regionale opgaven en hebben daarnaast nog een aantal thema's die in gezinnen in Alblasserdam spelen en in toenemende mate voorkomen. Zoals:

* Preventie op het gebied van de gevolgen van té veel gebruik van sociale media;
* Er komen steeds meer (v)echtscheidingen voor waarbij kinderen de dupe zijn;
* Vroegsignalering van kinderen en armoede;
* De jeugdhulp sluit nog niet goed aan op de volwassenzorg.

De komende periode worden bij de uitwerking van deze aanpak ook de ervaring cijfers in beeld gebracht.

1. **Onze aanpak**

Met de opgaven uit het vorige hoofdstuk gaan we aan de slag. In dit hoofdstuk wordt de aanpak in beeld gebracht. We maken, net als in de opgaven, ook in de aanpak onderscheid tussen onze regionaal aanpak en de aanpak van de lokale opgaven.

Uit de gesprekken met de partners, zowel regionaal als lokaal, blijkt dat het transformatieproces niet altijd gemakkelijk is, maar dat de professionals de samenwerking als positief ervaren. Dat blijkt ook uit het onderzoek van eind 2016 waarbij is gekeken naar de kwaliteit van de samenwerking on ons Sociaal Dorpsnetwerk. De onderlinge samenwerking kreeg toen een 7.4. Zeer bemoedigend, als je bedenkt dat dat in sommige gevallen de samenwerking pas een flink jaar oud is.

**6.1. Onze lokale aanpak van de regionale opgaven**

Samenwerking is een voorwaarde voor het geven van integrale hulp. Dat is van groot belang om de regionale doelstelling te halen van het verminderen van de instroom van de zware en dure specialistische jeugdhulp. We hebben daarvoor vanuit de regio drie grote opgaven. We moeten een Plan van Aanpak maken. De samenwerking met de huisartsen moet worden versterkt en de jeugdhulp moet naadloos aansluiten op het passend onderwijs.

6.1.1. Samenwerking met de huisartsen

De huisartsen hebben op basis van de Jeugdwet de zelfstandige bevoegdheid om door te verwijzen. In Alblasserdam zijn 48% van de doorverwijzingen afkomstig van huisartsen. Ter vergelijking: de professional van de Stichting Jeugdteams heeft in diezelfde periode 39% kinderen doorverwezen.

Het aantal doorverwijzingen van de huisartsen zou minder kunnen verwachten we. Bovendien kan het CJG juist vanuit de verschillende aspecten naar het probleem kijken én naar het gehele gezin. Problemen kunnen zo ook gedemedicaliseerd en genormaliseerd worden. En er kan dicht bij huis ambulante hulp worden gegeven. Dat is beter voor het kind en voor het gezin. In samenwerking met de Alblasserdamse huisartsen hebben we een pilot gestart. Vanuit het CJG wordt een psycholoog ingezet die basisdiagnostiek doet, korte ambulante behandelingen en eventueel toeleidt naar andere jeugdhulpprofessionals. De psycholoog werkt nauw samen met de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) van de huisartsen. Het project is op 1 juli 2018 gestart. We monitoren de verwachte afname van de gespecialiseerde GGZ via de Serviceorganisatie Jeugd.

6.1.2. aansluiting van het (passend) onderwijs op de jeugdhulp

De Wet op het Passend Onderwijs en de Jeugdwet liggen in elkaars verlengde. Om een waterbedeffect te voorkomen is het belangrijk om afspraken te maken over de aansluiting van hulp tussen scholen en jeugdhulp. Dat gebeurt met de Samenwerkingsverbanden. In Alblasserdam zijn we in aanvulling daarop in augustus gestart met de deelname van het CJG schoolmaatschappelijk werk aan scholen in het Voortgezet Onderwijs: De Willem, de Lage Waard, Guido de Bres en de Swaef. Zo gaan we tegen, dat scholieren moeten wisselen van hulpverlener. Het gaat om een project voor de duur van het schooljaar 2018-2019.

**6.2. Onze aanpak van de lokale opgaven**

6.2.1. Algemeen

De input van onze partners uit het veld heeft geleid tot een aantal thema's waaraan we het komende jaar specifiek aandacht aan besteden. Het accent wordt gelegd op preventieve activiteiten en op vroegsignalering. Het ligt in het verlengde van de regionale opgaven en het draagt bij aan de versterking van de lichte jeugdhulp die door de professional in het CJG wordt gegeven. We geven een beschrijving van de bestaande lokale activiteiten en vullen die aan met nieuwe activiteiten.

Al eerder hebben we als het kader van on positieve jeugdbeleid Route22 benoemd. Met Route 22 zijn we er voor alle kinderen jongeren in Alblasserdam. We kijken vooral naar de mogelijkheden van kinderen en jongeren. Belangrijk voor het welbevinden van kinderen en jongeren is dat er speelveldjes zijn, dat zij kunnen sporten en dat er culturele activiteiten voor hen zijn. Over onze inzet op deze terreinen gaat het in dit Plan van Aanpak dan ook niet. Die komen in Route22 aan de orde. De lokale opgaven in dit Plan van Aanpak zijn gericht op een onderdeel van Route22, de Jeugdhulp.

Onze doelstelling is dat jongeren gezond en kansrijk opgroeien. Als dat niet lukt, als ouders vragen hebben, of als de buurt zich zorgen maakt over een bepaald kind, kan een beroep worden gedaan op de professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Concreet verstaan we onder kansrijk opvoeden staan dat een kind:

* Een netwerk heeft en regelmatig andere kinderen kan ontmoeten;
* Een passende plek in het onderwijs en wellicht in de kinderopvang heeft;
* Opgroeit in een fysiek en mentaal veilig omgeving en zich daar ook veilig voelt;
* Snel en passende hulp krijgt.

Uitgangspunten voor alle vormen van jeugdhulp (zowel regionaal als lokaal) zijn daarbij dat:

* het kind centraal staat;
* Hulp altijd zo licht als mogelijk is en zo zwaar als nodig;
* Dicht bij huis in de eigen omgeving wordt gegeven;
* Vanuit de optiek van de mogelijkheden van kind, ouders en van de sociale omgeving;
* De ouders zoveel als mogelijk de regie houden.

6.2.2. Nieuwe activiteiten vanuit de lokale opgave

De professionals van het CJG dragen vanuit deze uitgangspunten bij aan het welbevinden van kind en ouders. Het CJG vormt de spil van de jeugdhulp in Alblasserdam. Voorwaarde voor integrale hulp is de samenwerking met de andere organisaties en instellingen die die met kinderen en jongeren van doen hebben. In Alblasserdam is die samenwerking goed. Scholen, politie en de verenigingen weten elkaar en het CJG te vinden en onderhouden de contacten, bijvoorbeeld door periodieke netwerkbijeenkomsten.

Het doel van de jeugdhulp is om kinderen, jongeren en ouders snel passende hulp te bieden. Dat voorkomt ook dat we zware zorg moeten inzetten. Daartoe voeren we al veel activiteiten uit. Deze activiteiten hebben we overzichtelijk, in tabelvorm, op een rijtje gezet. Deze tabel treft u in bijlage 1 aan.

In onderstaande beschrijven we nieuwe activiteiten die we samen met onze partners hebben geïnitieerd en sinds kort uitvoeren of die we binnenkort gaan uitvoeren. Om naast onze aanpak van de opgaven die we vanuit de regio hebben gekregen, nóg meer in te zetten op preventie en passende hulp om de instroom naar de zware zorg te voorkomen en te verminderen. Achtereenvolgens gaat het om ( tussen haakjes het bedrag dat we hier aan uitgeven op jaarbasis):

* Coaching trajecten om jongeren toe te leiden naar jeugdhulp (€11.000,=);
* Een tweede JOP; (PM)
* Nieuwe werkwijze participatie Route22 (€10.000,=)
* Het Thuiszitterspact; (PM)
* Vrijwilligersproject in het CJG; (€ 8.000,=)
* Preventie kinderen groep 8 mentale weerbaarheid, gezonde voeding en beweging; (€ 10.000,=)
* Uitvoering van de sociaal medische indicatie (SMI) (€ 15.000)
* Aansluiting op school en werk 18+. (PM)

Het CJG en het jongerenwerk hebben gesignaleerd dat er jongeren zijn die hulp nodig hebben, maar daar niet om vragen. Om hen over de drempel te helpen en te motiveren om tijdig hulp te krijgen zodat problemen niet onnodig erger worden, wordt met een gezamenlijk coaching traject gestart. Een deel van deze kwetsbare doelgroep zijn jongeren met een risico op crimineel gedrag. Daarom werken CJG en jongerenwerk ook samen met de politie en het Veilig Thuis. Ook om te voorkomen dat zij zich (weer) crimineel gedragen. Het project start al in 2018.

Om kansrijk op te groeien moet je buiten kunnen spelen. Daarom blijven wij ons inzetten voor goede en voldoende buiten speelvoorzieningen. Voor jongeren is daar een tekort aan. Daarom willen wij een twee Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) in Alblasserdam. We werken daarin samen met het jongerenwerk en de buurtbewoners.

Al in bovenstaande, hebben we onder kopje 3.2 een beeld geschetst van ons positief jeugdbeleid dat is gericht op alle kinderen en jongeren: Route22. Met Route22 ontwikkelen we een structurele werkwijze voor participatie en communicatie met kinderen, jongeren en ouders. Het maakt ook onderdeel uit van onze lokale opgave om in te zetten met preventieve activiteiten te voorkomen dat kinderen minder kansrijk opgroeien.

Samen met de partners in de regio Zuid-Holland Zuid hebben wij in november 2017 het Thuiszitterspact ondertekend. Vanuit onze taak op het gebied van Leerplicht willen we met dit pact het aantal thuiszitters terugdringen. Op dit moment zijn er in Alblasserdam geen thuiszitters, maar we blijven scherp. Kinderen moeten immers naar school gaan. De medeondertekenaars zijn de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de jeugdgezondheidzorg, Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS), de Stichting Jeugdteams en de gemeenten.

In het CJG werken professionals met verschillende deskundigheid op het gebied van opgroeien en opvoeden. Gebleken is dat ook vrijwilligers een waardevolle aanvullende bijdrage kunnen leveren op de professionele hulp. En van belang zijn voor gezinnen. Nog dit jaar wordt een vrijwilligersproject gestart. De vrijwilligers worden – uiteraard- geschoold en ondersteund door de professionals.

Alblasserdam kent al een breed programma aan voorlichtingsactiviteiten voor schoolgaande kinderen. Afgestemd op de verschillende leeftijden. Het plan is om 2019 daar bovenop te starten met een mentale weerbaarheidstraining. Het is gericht op alle kinderen van groep 8, maar in het bijzonder op kinderen die in armoede leven. Uitgangspunt is gezondheid. De Dienst Gezondheid en Jeugd, de DGJ is dan ook bij dit project betrokken. We gaan verder met de partners en met de scholen in overleg.

Per 2019 geven we zelf Sociaal Medische Indicaties(SMI) af. Ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, krijgen op grond van deze regeling een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. In de jaren daarvoor werd de regeling door de SDD uitgevoerd. Vaak is het juist in deze omstandigheden voor kinderen heel belangrijk om ook buitenshuis een plek te hebben. We verwachten door de regeling zelf uit te voeren dat we meer ouders en kinderen kunnen helpen.

Als jongeren 18 jaar oud worden, stopt in de meeste gevallen de hulp op grond van de jeugdwet. Het merendeel van de 18 jarigen behoeft echter nog een steuntje in de rug. En als jongeren jeugdhulp ontvangen is vaak meer dan dat nodig. Daarom wordt de komende periode met zorgaanbieders, Woonkracht 10 , de SDD en SMILE, onderzocht wat de mogelijkheden zijn om hulp voort te zetten en hen te begeleiden naar scholing en/of werk.

1. **Financiën.**

Er zijn voor de uitvoering van de jeugdhulp meerdere budgetten beschikbaar. Ingezet wordt op het meest efficiënt gebruik van de middelen over het gehele veld van de jeugdhulp.

Voor de specialistische jeugdzorg en de Stichting Jeugdteam is een budget van € 4.600.000 beschikbaar. Dat budget is opgehoogd met € 81.000 voor Veilig Thuis en het Crisis Interventie team (CIT). Net voor de vakantie heeft u de factsheet van de Serviceorganisatie ZHZ van ons ontvangen. Tevens heeft u van ons een briefen een zienswijze gehad waarin we aankondigen dat wordt verwacht dat dit regionale budget voor 2018 zal worden overschreden.

Voor de organisaties in het CJG is er een budget beschikbaar van € 250.000 voor het maatschappelijk werk, € 500.000 voor de jeugdgezondheidszorg en € 50.000 voor Maatwerk individuele situaties waar onder trainingen, netwerkbijeenkomsten en communicatie CJG. Tevens is voor het Jongerenwerk een budget van €100.000 beschikbaar.

Verder hebben we voor de nieuwe activiteiten een bedrag van in totaal € 61.000 beschikbaar gesteld voor de resterende periode van 2018. Het gaat daarbij om de samenwerking met de huisartsen ad € 20.000, de koppeling met het Voortgezet Onderwijs ad € 11.000 en € 10.000 voor het jongeren coaching traject.

Voor het jaar 2019 hebben wij u met de Perspectiefnota 2019 inzicht in de benodigde budgetten voor het jaar 2019 gegeven. De begrotingsbehandeling is voorzien in november 2018.

1. **Tot slot**

De Jeugdhulp blijft een zeer belangrijk en actueel thema. Zowel voor wat betreft de inhoud als voor wat betreft de financiën. Over beide facetten blijven we de komende periode met al onze partners op lokaal en regionaal niveau in gesprek. De jeugdhulp maakt onderdeel uit van ons positief jeugdbeleid Route22 dat de kapstok vormt voor het brede jeugdbeleid en dat zich verbindt met alle beleidsterreinen die met de jeugd te maken hebben. Dit Plan van Aanpak is een dynamisch document. We stellen ons lerend op en monitoren ons beleid en kijken naar goede voorbeelden om ons heen. De verantwoording loopt parallel aan die van het Meerjarenbeleidsplan Jeugd (MJP) en wordt opgenomen in de reguliere Planning & control cyclus.

**Bijlage 1: Een overzicht van de activiteiten die al worden uitgevoerd**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | De activiteit | Trekker | Verwacht effect | Financiële trekker |
|  |  |  |  |  |
|  | **Het kind/jongere heeft een passend netwerk en kan andere kinderen ontmoeten:** |  | **Kansrijk opvoeden** |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Het ondersteunen en faciliteren van (bewoners) initiatieven zoals Jeugdland, de kinderboerderij, Stichting Jamaarik en de Bonte Molen | gemeente | Kinderen, jongeren en ouders ontmoeten elkaar | Gemeente P.M. |
| 2. | Behoud speelvoorzieningen in de openbare ruimte | Gemeente | Kinderen en jongeren spelen buiten | Gemeente P.M. |
| 3. | Er wordt bekendheid gegeven aan sport- en cultuuractiviteiten door de inzet van het ABC-team | gemeente | Deelname is vergroot | Gemeente € 90.000,= |
| 4. | Het jongerenwerk organiseert jaarlijks activiteiten  | jongerenwerk | Draagt bij aan het welbevinden | Gemeente € 110.000,= |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kinderen/jongeren hebben een passende plek in het onderwijs en wellicht in de kinderopvang** |  | **Kansrijk opgroeien** |  |
|  |  |  |  |  |
| 5. | Gerichte interne ondersteuning in het onderwijs aan o.a vluchtelingen, hoogbegaafden, GGZ- en angstproblematiek. Bijvoorbeeld door het schoolmaatschappelijk werk | Het Samen-Werkingsverband | Verbeterde schoolprestaties | Onderwijs en samenwerkingsverband P.M. |
| 6. | Per school afspraken over ondersteuning door het schoolmaatschappelijk werk  | CJG | Verbeterde schoolprestaties | Gemeente € 100.000,= |
| 7. | Brugcoaches begeleiden kinderen bij de overgang van BO naar VO | Tribus Pro | Verbeterde schoolprestaties | Gemeente € 100.000,= |
|  |  |  |  |  |
|  | **Het kind/de jongere groeit op in een fysiek en mentaal veilige omgeving en voelt zich daar ook veilig** |  | **Kansrijk opvoeden** |  |
|  |  |  |  |  |
| 8. | Er is een breed voorlichtingsprogramma over thema's als sociale media, financiële zelfredzaamheid, pesten en verslaving | Jeugd-Punt | Beschikken over informatie die relevant is voor de levensfase van het kind/jongere | Gemeente € 15.000,= |
|  |  |  |  |  |
|  | De activiteit  | trekker | Verwacht effect  |  |
| 9. | Brusjescursus voor jonge mantelzorgers waarin zij leren om te gaan met broer of zus met een beperking en zichzelf daarbij niet te vergeten. | St. BrusjesmiddagAlbrandswaard | Ondersteuning bij het opbouwen van een sociaal netwerk | Stichting Brusjes middag Albrandswaard P.M |
| 10.  | Vroegsignalering kindermishandeling | professionals | Snel interventie kunnen plegen | P.M |
| 11. | De Meldcode huiselijk geweld is geïmplementeerd | professionals | vroegsignalering | P.M |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kinderen/jongeren en hun ouders krijgen snel passende hulp** |  | **Kansrijk opgroeien** |  |
|  |  |  |  |  |
| 12. | Het geven van hulp aan inwoners van 0 – 100 | Jeugdteams, RIVAS en Vivenz | Het verlenen van integrale hulp | Gemeente € 481.000,= |
| 13. | Professionals ontwikkelen hun professionele kwaliteiten deels verplicht deels going concern | CJG | Minder instroom zware zorg | Vivens, Rivas, St. Jeugdteam P.M. |
| 14. | Voor kinderen met ouders met een psychiatrische beperking is er de kopp cursus | Indigo | Met de preventieve activiteit worden de kinderen weerbaar gemaakt en krijgen zij specifiek aandacht  | Indigo P.M. |
| 15. | Actieve inzet op vroegsignalering armoede en schulden | professionals | Voorkomen van armoede en schulden | Gemeente P.M |
| 16. | Er wordt gezamenlijke scholing georganiseerd, inspiratie – en netwerkbijeenkomsten | Gemeente | Versterken en verbinden | Gemeente € 4.000,= |

**Bijlage 2: Cijfers vanuit de serviceorganisatie Jeugd**

1. ***Gemeente Alblasserdam Algemeen***

De gemeente Alblasserdam had op 1 januari 2016 **20.005** inwoners. Daarvan zijn **4.725** jeugdigen tot 18 jaar woonachtig in de gemeente. Dit komt neer op **24%** van het geheel. Ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in de regio Zuid-Holland Zuid is het aandeel jeugdigen van de gemeente Alblasserdam **4,6%**. In de regio Zuid-Holland Zuid worden de kosten verdeeld volgens een verdeelsleutel op basis van de cumulatieregeling. De gemeente Alblasserdam maakt voor **4,2%** deel uit van deze regeling. Dit komt voor 2017 neer op een bijdrage van **€ 4.205.295.**

1. ***Jeugdigen met jeugdhulp***

In de gemeente Alblasserdam krijgen in het vierde kwartaal 2017 **516** unieke jeugdigen op enige wijze een vorm van jeugdhulp. Dit kan zijn in de vorm van een algemene voorziening, individuele voorziening of een combinatie van beide. Van het totaal doen **422** jeugdigen een beroep op een individuele voorziening. Van de **94** jeugdigen met *alleen* een algemene voorziening worden **80** jeugdigen geholpen door het jeugdteam en krijgen **14** jeugdigen een EEDbehandeling.

De verdeling van deze drie voorzieningen is **82:15:3**. Ten opzichte van de regio Zuid-Holland Zuid worden er **meer** individuele voorzieningen toegekend in de gemeente Alblasserdam dan gemiddeld (ZHZ 81%).

1. ***Meldingen bij Stichting Jeugdteams***

De meldingen die binnenkomen bij Stichting Jeugdteams verlopen over de regio Zuid-Holland Zuid grotendeels via de jeugdige zelf en/of het netwerk. Dit is op het totaal 33%. Een ander zwaartepunt van meldingen ligt bij het voorveld. Dit is op het totaal aantal meldingen 26%. In de gemeente Alblasserdam ligt het percentage meldingen via jeugdige zelf **hoger** op **41%**. Het aantal meldingen vanuit het voorveld ligt in Alblasserdam **lager** dan het regionaal gemiddelde met **21%**.

1. ***Jeugdigen met een individuele voorziening***

Over 2017 hebben **541** jeugdigen (cumulatief) een individuele voorziening ontvangen. Dit is **11,4%** van het totaal aantal jeugdigen in de gemeente. Het lokale percentage ligt **hoger** dan het regionaal gemiddelde van 11,2%.

1. ***Verdeling toegang regionale zorgmarkt***

In het vierde kwartaal 2017 is in de gemeente Alblasserdam **45%** van het aantal doorverwijzingen naar een individuele voorziening via het jeugdteam verlopen. Dit ligt **hoger** dan het regionale percentage van 39%. Door de medisch verwijzer is in deze periode **51%** verwezen, wat **hoger** ligt dan het regionale percentage van 44%. De verwijzingen via de Gecertificeerde Instellingen is regionaal 17%. In de gemeente Alblasserdam is dit **4%**.

1. ***Zorg in Natura en Persoongebonden Budget***

De verhouding van de inzet van ZIN en PGB is over het aantal jeugdigen in de gemeente Alblasserdam **84:16**. De verhouding op basis van de toegekende kosten is **89:11** De verhoudingen in de regio Zuid-Holland Zuid liggen respectievelijk op 91:9 en 93:7. De gemeente Alblasserdam zet op basis van deze gegevens **vaker** een PGB in en ligt het budget van de PGB verhoudingsgewijs **hoger**.

1. ***Verdeling per domein***

Het zwaartepunt van de nieuwe instroom in het vierde kwartaal 2017 ligt in de gemeente Alblasserdam in het domein **S-GGZ** met **37%**. In de regio Zuid- Holland Zuid ligt het zwaartepunt van de nieuwe instroom bij het domein S-GGZ (39%).

**Bijlage 3 Het Jeugdhulp model regio ZHZ**

