*Position paper t.b.v. rondetafelgesprek Evaluatie Jeugdwet, 23 april 2018*

**Tijdig passende hulp kan veel leed voorkomen**

De conclusies uit de evaluatie van de Jeugdwet zijn voor Pluryn en Intermetzo herkenbaar, zeker als het gaat om kinderen met vrijwillige jeugdhulp. Bij Pluryn en Intermetzo hebben we echter ook veel te maken met ‘opgelegde jeugdhulp’, zoals ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel. Daar zien we dat de samenhang, die de jeugdwet nastreeft, er niet is en dat hulpverlening versnipperd is. Gezinnen raken verdeeld over verschillende gemeenten. Gemeenten verliezen daardoor het overzicht en het contact met kinderen en jongeren.

*Casus 1*

*Twee kinderen worden seksueel misbruikt door hun moeder en partner en oudere volwassen broer. Moeder is zelf seksueel misbruikt door haar vader. Moeder heeft nooit adequate hulp gehad. De kinderen worden uit huis geplaatst naar een tijdelijk pleeggezin. Van daaruit gaan ze door naar een perspectief biedend pleeggezin. In het pleeggezin laat het oudste kind dusdanig ingewikkeld gedrag zien, dat de pleegouders overvraagd worden. Het meisje wordt uitgeplaatst naar een gezinshuis.*

*Na ongeveer een jaar wordt ook het ander kind overgeplaatst naar een gezinshuis. In het gezinshuis waar het oudste kind woont is op dat moment geen plek. De kinderen raken van elkaar gescheiden.*

**Lange geschiedenis in de hulpverlening**

Veel kinderen en jongeren bij Pluryn en Intermetzo kampen met de gevolgen van verwaarlozing en andere schokkende gebeurtenissen in de vroege levensjaren. Ze hebben vaak een lange geschiedenis in de hulpverlening. Ook hun ouders hebben veelal een hele historie van traumatische ervaringen.

Hoe ouder de jongeren zijn en hoe meer overplaatsingen en vormen van hulpverlening er zijn geweest, hoe ingewikkelder het wordt om de hulpverlening met een positief resultaat af ronden. Mensen zijn het vertrouwen in de hulpverleners en het geloof in zichzelf kwijtgeraakt. Door eerdere en betere diagnostiek en specialistische zorg in te zetten, kunnen we veel voor het kind schadelijke overplaatsingen voorkomen. Waarmee we ons dus achter de principes van de transformatie scharen.

**Tijdig passende hulp, het liefst thuis**

In de praktijk is er vaak sprake van een zoektocht naar passende hulp. De neiging is om zo licht mogelijke (dus goedkope) zorg in te zetten. Maar een verkeerde inschatting kan tot gevolg hebben dat een kind nog meer beschadigd raakt. We moeten daarom niet te terughoudend zijn met het inzetten van zwaardere hulp, als dat echt nodig is. Vergelijk het met de brandweer. Die rukt bij een brandalarm met alle wagens uit, inclusief de ladderwagen. Pas als het kan, worden auto’s teruggeroepen. Zou de meldkamer eerst een verkennende auto sturen, om vervolgens de andere wagens op te roepen, dan is het te laat en is het pand al afgebrand.

Het is dus zaak om zo snel mogelijk passende hulp in te zetten. Voor het vergroten van veerkracht is een stabiele relatie met een competente volwassene belangrijk. Die stabiele relatie wordt het liefst thuis opgebouwd. Een passende methodiek hiervoor is bijvoorbeeld JIM (jouw ingebrachte mentor). Kan dat niet, dan is het aan ons een ander thuis te creëren. Bijvoorbeeld in gespecialiseerde gezinshuizen of pleegzorg met goede ondersteuning, voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Waarbij zorgvuldige matching uiteraard van groot belang is, om te voorkomen dat het kind nogmaals moet worden overgeplaatst.

*Casus 2*

*Een kind wordt als baby ernstig mishandeld door zijn moeder. Het kind wordt uit huis geplaatst in een pleeggezin. Hij ontwikkelt zich redelijk. Na twee jaar wordt het kind teruggeplaatst naar zijn ouders. Ouders kunnen het ingewikkelde gedrag van het kind niet aan. Hij wordt na een jaar opgenomen op een observatiegroep. Hij is inmiddels vier jaar. Na een jaar op de groep wordt hij teruggeplaatst naar het oorspronkelijk pleeggezin. Daar blijkt dat ouders de mishandeling hervat hebben nadat het kind thuis is gaan wonen.*

**Oog voor de hele mens**

Er is bij gemeentes meer aandacht nodig voor de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering. Sommige gezinnen en jongeren zijn al kwetsbaar en lopen daardoor een grotere kans op traumatisering, bijvoorbeeld mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Als de problemen heel ernstig zijn en zeker als de ouders zelf ook problemen hebben, dan kunnen we de cirkel alleen doorbreken als we niet alleen opvoedvaardigheden versterken maar óók oog hebben voor de ouder als volwassen mens, met zijn eigen behoeften en problemen. We moeten ouders dus niet alleen aanspreken op hun ouderrol, maar de hele mens zien. We zetten daarvoor (nieuwe) behandelmethodieken in als MST (multi systeem therapie), GezinsFACT en MDFT (multidimensionele familietherapie) en ontwikkelen bovendien nieuwe methodes.

**Overdragen van specialistische kennis**

We kunnen dus nog veel verbeteren in herkennen van de gevolgen van potentieel traumatische ervaringen zoals kindermishandeling en het in kaart brengen van de gevolgen ervan. Het maken van de juiste keuzes vraagt om een betere ondersteuning van de mensen die in de eerste lijn werken. Traumatische ervaringen kunnen veel schade aanrichten, waarbij de kans op meer schade groter wordt wanneer er meerdere traumatische ervaringen plaatsvinden. Het veroorzaakt leed (traumaklachten) en kan leiden tot hoge maatschappelijke kosten.

Pluryn en Intermetzo kunnen een actieve rol spelen door de samenwerking te zoeken met wijkteams en hun specialistische kennis van het onderwerp over te dragen. Expertise van kinder – en jeugdpsychiaters is nodig, naast kennis van onder andere vroegtijdige herkenning van LVB en systeemproblematiek. Om samen eerder te komen tot de juiste hulp, op het juiste moment en op de juiste plek. En uithuisplaatsing zoveel mogelijk te voorkomen. Van de overheid verwachten we voldoende financiering van adequate jeugdhulp en toezicht op de uitvoering.

Tot slot (en misschien wel het belangrijkst) mogen we niet vergeten om met de kinderen zelf te praten als er vermoedens zijn van traumatische gebeurtenissen zoals mishandeling. Ook bij het maken van beleid of het organiseren van hulp moeten we kinderen en jongeren betrekken.