

*Terugkijkend op het jaar 2023, blijven grotendeels dezelfde signalen terugkomen als in voorgaande jaren. Zoektochten naar verblijf, waarbij vaak de wens bestaat voor langdurige kleinschalige oplossingen en gezinshuizen, zijn grote uitdagingen. Maatwerk lijkt hierbij steeds vaker noodzakelijk, maar is in de praktijk lastig vorm te geven. Maatwerk komt niet enkel terug rondom vragen voor verblijf, maar zeer zeker ook rondom onderwijs en dagbesteding.*

De meeste vragen die in Haaglanden worden gesteld, betreffen verblijf. Dit komt zowel in de zorgbemiddeling als bij de Experttafel naar voren. Aan de Experttafel is het vaak de vraag om mee te denken over een perspectief. Opvallend hierbij is dat veel van deze jongeren al elders verblijven en een thuisplaatsing niet meer mogelijk is. Zodoende wordt er vanuit een plek in de jeugdzorg gevraagd naar een plek elders in de jeugdzorg. Het beruchte ‘gehop’ van jongeren is daarmee direct zichtbaar.

*De vraag is dan ook met regelmaat om mee te denken over een bestendige, langdurige oplossing zodat verder ‘gehop’ voorkomen kan worden. Echter blijkt dit in de praktijk zeer moeizaam.*

In de zoektocht naar een bestendige, langdurige oplossing blijkt dat een kleinschalige voorziening met regelmaat als het meest passend wordt geacht. De problematiek die bij veel van de aangemelde kinderen/jongeren speelt (het afgelopen half jaar ging het voornamelijk om zorgen op het gebied van trauma, hechting en ASS) vraagt vaak om een kleine setting. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende aandacht en nabijheid (vaak één-op-één-begeleiding) geboden kan worden, als ook dat prikkels vanuit de omgeving minimaal zijn. Echter zijn deze plekken zeer schaars. Hierbij wordt vaak in overweging meegegeven om ook aan te melden bij gezinshuizen met een klein aantal kinderen.

Ware het niet dat ook aan gezinshuizen een groot gebrek is. Bestaande gezinshuizen zijn vaak al vol en gezinshuizen waar een beperkt aantal kinderen woont zijn schaars in aantal. “Kindgericht werven” wordt wel eens ingezet, maar dit is een lang en langzaam proces waar niet altijd op gewacht kan worden en waarvan de uitkomst van te voren onzeker is. Dit maakt dat er daarom toch ook vaak buiten de regio wordt gezocht. Dit leidt tot een duivels dilemma: wat weegt zwaarder? Een kind in de regio laten wonen op een minder passende plek, zodat het fysieke contact met familie en netwerk makkelijker behouden kan blijven? Of toch buiten de regio zoeken om meer kans te hebben op het vinden van een passende woonplek, maar waarbij het gevolg is dat er minder persoonlijk contact kan zijn met de eigen familie en het vertrouwde netwerk?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Expertise Team Complexe Zorg* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In de zorgbemiddeling is ongeveer één derde van de vragen gegaan over intensief ambulante trajecten en ongeveer één vijfde over een vorm van dagbesteding/onderwijs, waarbij vaak gezocht wordt naar zorgonderwijs-arrangementen. Ook hierbij blijkt maatwerk vaak noodzakelijk.

Er blijft naar voren komen dat de wachtlijsten voor Kinderdagcentra en Medisch Kinderdagverblijven zeer lang zijn. Zo komt het voor dat hele jonge kinderen (voor wie het volgen van onderwijs niet mogelijk is) langdurig thuis zitten, puur omdat er geen plek is. Daarnaast blijkt ook dat er veel jonge kinderen zijn die een grotere ondersteuningsbehoefte hebben dan geboden kan worden en dat er eigenlijk maatwerk nodig is. De toevoeging dat dit in de praktijk lastig vorm te geven is, is hierbij overbodig.

Vooruitblikkend op het jaar 2024, is de verwachting dat de uitdagingen groot zullen blijven. We kijken met grote belangstelling uit naar onder anderen de ontwikkelingen rondom kleinschalige voorzieningen en we zullen ons onvermoeid blijven inzetten voor de jongeren in Haaglanden en hiervoor de samenwerking blijven opzoeken.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Expertise Team Complexe Zorg* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_