**Vragen Bijeenkomst voor Raadsleden en leden van de Adviesraden**

1. Zijn de lokale adviesraden betrokken in de planning?

In juni is er zoombijeenkomst geweest voor de adviesraden waarin toelichting op het proces, de inhoud en de planning is gegeven. Die uitnodiging is gelopen via de voorzitter van het regionale overleg van de lokale adviesraden (er is geen regionale adviesraad). Hengelo is niet aangesloten bij dit regionale overleg en heeft daardoor die informatie gemist. Dat was ons niet bekend. Excuus daarvoor.

1. Hoe komen preventie en algemene voorzieningen aan de orde in de Regiovisie?

In de Regiovisie wordt veel waarde toegekend aan preventie, vroegsignalering en algemene voorzieningen onder de uitwerking van “normaliseren als uitgangspunt”.

1. Is er aandacht voor informatiesystemen en monitoring? Meten is weten.

Die aandacht is er zeker. Blijven leren en verbeteren is gekoppeld aan data-gedreven werken met een belangrijke rol voor Kennispunt Twente.

1. Kunnen de wachtlijsten en wachttijden wel worden aangepakt? In de Trouw stond afgelopen week een artikel dat we niets anders kunnen dan de wachtlijsten accepteren. Er is te veel vraag, voor te weinig aanbod.

Aanpak van de wachtlijstenproblematiek is niet gemakkelijk. Met de (grote) aanbieders hebben we de ambitie uitgesproken om te streven naar wachtlijstvrij werken in Twente. Daarbij is wel aangegeven dat we allemaal de handen ineen moeten slaan. Aanvullend kunnen wij melden dat inmiddels in Twente een project is gestart rond de aanpak van wachtlijsten.

1. Kan het bieden van acute hulp helpen om de druk op wachtlijsten te verminderen?

Waar acute hulp nodig is zal dat geleverd moeten worden, maar het is doorgaans geen vervanging van passende jeugdhulp waarvoor wachtlijsten bestaan. Het zal om die reden de druk niet echt verminderen.

1. De rode draden zijn niet nieuw. Als de inrichting van de jeugdzorg niet meer houdbaar is, is de vraag hoe verder. Is het anders inrichten van de toegang ook een gedachte?

Ja, dat is een mogelijke gedachte. In de Regiovisie speelt het versterken van de toegang en de omgeving van jeugdige (de sociale basis) een belangrijke rol.

1. Wordt er naast een visie ook een regio missie ontwikkeld?

Er is in de Regiovisie een kernboodschap opgenomen. Niet zozeer een missie anders dan dat we goede jeugdhulp moeten bieden die duurzaam en betaalbaar is.

1. Worden de problemen niet vooral veroorzaakt door de bezuinigingen? Ik hoor “meer aan de voorkant sturen” maar tegelijkertijd is het speciaal onderwijs bijna wegbezuinigd met als gevolg een zware belasting op het reguliere onderwijs.

De diverse bezuinigingen in het afgelopen decennium spelen ongetwijfeld een rol. Maar ze zijn niet de enige oorzaak van de problemen.

1. We moeten veel meer samenwerken met het voorliggende veld, zodat lichter en makkelijker gestart kan worden en ook eerder kan worden afgeschaald indien nodig. Niet elk “probleem” hoeft direct zo groot te worden gemaakt. Daar zijn gezinnen vaak helemaal niet bij gebaat.

In de Regiovisie vindt u dit inderdaad terug (zie “normaliseren”).

1. Thuis tenzij! Mee eens, maar er zijn in de praktijk ook te weinig pleeggezinnen. Wat kan de actie binnen de gemeente en de regio hierbij zijn? Is er een actieplan om meer pleeggezinnen en gezinshuizen te realiseren? En daarmee te voorkomen dat kinderen te lang thuis moeten blijven?

Het is belangrijk om samen, regio, gemeenten en aanbieders, een nog betere aanpak te ontwikkelen om meer pleeggezinnen te krijgen. Dat zal niet eenvoudig zijn. In de opdrachten op het vervolg op deze visie zal dit een plek moeten krijgen.

1. Wat is de ambitie en wat zijn de doelen waar we in de regio op kunnen rekenen als het gaat om zakelijke afspraken te maken?

Gemeenten en betrokken partijen willen, waar dat kan, samen optrekken binnen de kaders van de Regiovisie. Concrete opgaven en opbrengsten moeten worden geformuleerd als er instemming is met de Regiovisie. De samenwerking mag niet vrijblijvend zijn. Dat vraagt om zakelijke afspraken over het bereiken van resultaat en de benodigde inzet. Dat moet een uitvloeisel worden van de samenwerkingsagenda.

1. Is regionaal samenwerken altijd wel effectief of kan het ook belemmerend zijn, vanwege de 'trage' besluitvorming?

Regionale samenwerking moet toegevoegde waarde hebben en mag niet belemmerend werken. Maar samenwerken kost ook tijd om het met elkaar eens te worden, dat geldt ook binnen een gemeente. We zijn er allemaal bij om te zorgen dat het niet belemmerend werkt. Alleen ga je sneller en samen kom je verder.

1. Is er ook aandacht voor de kleine, lokale maatschappelijke partijen en vrijwilligersorganisaties in de samenwerkingsagenda? Daar zit veel (noaber) kracht.

De samenwerkingsagenda, waar in de Regiovisie wordt gesproken, gaat over regionale samenwerking. In de lokale agenda voor de sociale basis moeten vooral de lokale partijen worden meegenomen. Er zit ongetwijfeld een wisselwerking tussen onderwerpen op beide agenda’s.

1. Is er ook naar Utrecht gekeken voor deze Regiovisie?

Er is en wordt gekeken naar andere regio’s waaronder Utrecht om te leren en te kijken naar toepasbaarheid in Twente.

1. Wat is nu de meerwaarde van de visie want de principes zijn niet nieuw.

De leidende principes zijn niet allemaal nieuw. De meerwaarde zit in de uitwerking van die principes in kansen voor verbetering en wat ervoor nodig is om die te bereiken in Twente. Daarnaast is door het gezamenlijke proces van opstellen ook een scherpere gezamenlijke koers en focus mogelijk.

1. Zijn er specifieke problemen bij de jeugd in Twente?

Er zijn geen specifieke problemen bij de Jeugd waardoor Twente echt afwijkt van het landelijke beeld. Er zijn hier en daar percentuele verschillen per regio.