jo vandeurzen

vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin

antwoord

op vraag nr. 103 van 24

van bart tommelein

Op het concrete dossier waaraan in de vraag wordt gerefereerd kan ik niet ingaan omdat er ter zake momenteel een beroepsprocedure loopt.

De stijgende instroom en de kloof tussen vraag en aanbod zijn geen fenomenen die zich tot Oostende beperken. Ook in andere regio’s merken we dit op. Zonder op de conclusies van de parlementaire commissie jeugdzorg vooruit te willen lopen, kan ik stellen dat het mijn overtuiging is, en die van de sector zoals uit de evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg blijkt, dat we hierop moeten ingrijpen met een planmatige en gedifferentieerde meersporenaanpak. Dit betekent dat we niet enkel op capaciteits­uitbreiding moeten inzetten, maar ook op innovatie en methodieken.

Sinds het begin van deze legislatuur hebben we hierin geïnvesteerd. Ik verwijs kort naar het vorig jaar opgestarte experiment positieve heroriëntering dat via een onmiddellijke interventie bij de aanmelding bij een comité voor bijzondere jeugdzorg de doorstroom naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening beoogt te vermijden. De eerste resultaten van dit instroombeperkende initiatief zijn succesvol. Ik plan in 2011 dan ook een uitbreiding van dit experiment.

Ik vermeld in deze context eveneens de proefprojecten multifunctionele centra (MFC). Dit jaar werd het aantal MFC uitgebreid van 7 naar 10, met een totale capaciteit van 750. Deze centra organiseren, door het functioneel samenvoegen van de capaciteit van verschillende voorzieningen, een naadloze zorg op maat van de cliënt.

Naast de trajecten inzake vernieuwing blijft een uitbreiding van de capaciteit uiteraard noodzakelijk.

De voorbije jaren werd de capaciteit van de mobiele zorg aanzienlijk uitgebreid in gans Vlaanderen: er werden meer dan 100 bijkomende plaatsen crisishulp aan huis gecreëerd, 16 plaatsen voor begeleid zelfstandig wonen en meer dan 350 plaatsen thuisbegeleiding, waarvan 32 in het bestuurlijke arrondissement Oostende. Deze uitbreiding werd gekoppeld aan een inhoudelijk traject waarbij methodologisch op kortdurende interventies werd gefocust. Hiermee grijpen we in op de begeleidingsduur van hulpverlening.

Dit alles wordt gekoppeld aan de uitbouw van een registratie-instrument voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, Begeleiding in Cijfers (BinC), dat inzichten zal verschaffen in de doelgroep en de processen van instroom, doorstroom en uitstroom. BinC zal vanaf begin 2011 door alle voorzieningen wordt gebruikt.

Het uitbreidingsbeleid wordt de komende jaren voortgezet en vanaf 2012 verbreed naar het residentiële aanbod. Dit geeft de mogelijkheid om nu een aantal voorbereidende stappen te zetten die een efficiënt uitbreidingsbeleid moeten ondersteunen.

Momenteel wordt ook de programmatie van de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand herwerkt. Ik streef ernaar om een dynamisch programmatie-instrument te ontwikkelen dat maximaal vertrekt van de noden bij de verwijzende instanties, dat een intersectorale toets bevat en een groeimarge voor alle regio’s inbouwt, ook voor West-Vlaanderen.