|  |
| --- |
| Samen bouwen aan kinderkansen |
|  |  |
| Initiatiefnemer(s) | Stad Roeselare |
|  |  |
| Website | www.roeselare.be/inwoners/welzijn/samen-bouwen-aan-kinderkansen |
|  |  |
| Opstartjaar | 2014 |
|  |  |
| Adres | Botermarkt 2 |
|  |  |
| Gemeente | 8800 Roeselare |
|  |  |
| Contactpersoon | Pascale Clybouw |
|  | 015 |
| **T** | 051 26 21 71 |
|  | pa |
| **E** | Pascale.clybouw@roeselare.be |
|  |  |
| Thema | Burgerschap, non-take up van rechten & opvoedingsondersteuning |
|  |  |
| Doelgroep | Kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar |
|  |  |
| Financiering | * Lokale oproep kinderarmoede
 |
|  |  |

Doelstellingen

“Samen bouwen aan kinderkansen” wil de ontwikkelingskansen van jonge kinderen verhogen door de drempels van het bestaand aanbod in Roeselare te verlagen en de toegankelijkheid ervan te verhogen. Het project stelt dat een kind vanaf de geboorte geprikkeld wordt door zijn of haar omgeving. Omdat ieder kind nood heeft aan veiligheid, erkenning, bevestiging en sociaal contact is het belangrijk om deze signalen in de eerste levensjaren te herkennen en te stimuleren voor de verdere ontwikkeling. Om de ontwikkelingskansen van kinderen te versterken, gaat het project ten eerste in dialoog met kwetsbare zwangere vrouwen en kwetsbare gezinnen. Hiermee beoogt het project het aanbod af te stemmen en op te bouwen op basis van hun inzichten en ervaringen. Ten tweede wil het project intermediairs – onder meer dienstverleners in kinderopvang en gezondheidszorg – ondersteunen met betrekking tot hun rol in kinderarmoedebestrijding en zo de kloof tussen dienstverleners en mensen in kansarmoede verkleinen. Ten derde bouwde het project een brugfunctie uit waarbij kwetsbare ouders participeren aan een langer individueel ondersteuningstraject. Daarnaast zetten de brugfiguren in op netwerkversterking en werkt het project aan de aansluiting bij de hulp- en dienstverlening.

*Als je ouders wil laten participeren, moet je hen ook iets teruggeven: een balans in "geven en krijgen" is belangrijk zodat mensen in armoede hier ook iets aan hebben.*

Ervaringsdeskundige

Methodologie, actoren en partners

In het project werken een beleidsmedewerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting samen in tandemfunctie. Zij bouwen een brug tussen de intermediairs en de doelgroep. De beleidsmedewerker en ervaringsdeskundige nemen de stem van mensen in armoede mee naar het beleid en vertalen de noden en de beleving van gezinnen in armoede om het inzicht in kinderarmoede te verruimen. Daarnaast vertalen ze het beleid naar mensen in armoede zodat zij het beleid beter kunnen begrijpen. Het project bevraagt ouders in eerste instantie over de werking van de drie pijlers van het Huis van het Kind (gezondheidspreventie, ontmoeting en opvoedingsondersteuning). Hiervoor organiseert het zowel groepsgesprekken in de bestaande oudergroepen en ontmoetingsplaatsen als individuele gesprekken met cliënten van het Welzijnshuis en van Kind & Gezin. Bij deze gesprekken, waar intermediairs aanwezig zijn, hanteert het project een interviewmethodiek waarbij ouders vertellen vanuit hun eigen ervaringen en hun eigen visie geven. Het project organiseert ook dialoogmomenten tussen kwetsbare ouders en intermediairs. Op basis van deze bevraging stellen de beleidsmedewerker en de ervaringsdeskundige in tandem een rapport met aanbevelingen en verbeteracties op dat ze presenteren aan relevante organisaties en (beleids)diensten, waarbij ze tevens de haalbaarheid van de voorstellen, noden en verbeteracties aftoetsen. Het resultaat hiervan wordt teruggekoppeld naar de ouders.

Tijdens de bevraging met betrekking tot het Huis van het Kind, merkten de beleidsmedewerker en de ervaringsdeskundige dat de ouders steeds meer behoefte hadden om te bespreken wat er op dat moment bij hen en hun gezin leefde. Daarom hanteert het project nu een andere werkwijze. Het project capteert en registreert de signalen van ouders in verband met hulp- en dienstverlening tijdens de individuele ondersteuningstrajecten. Met deze signalen gaat het project langs bij het beleid, werkt het samen met de partners verbeteracties uit en koppelt deze terug aan de ouders. Het individueel ondersteuningstraject kan aanvangen in de perinatale periode en duurt maximaal drie jaar. Hierin worden ouders individueel versterkt, onder andere via het aanbieden van opvoedingsondersteuning.

De partners van het project zijn Welzijnshuis, het CAW Centraal West-Vlaanderen, t‘Hope (vereniging waar armen het woord nemen), Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Kind en Gezin en Elim (Steunpunt Vluchtelingen). Deze partners fungeren als toeleider van ouders naar het project. Tijdens de eigen werking hebben deze partners ook oog voor de signalen van ouders en daarnaast organiseren ze ontmoetingsmomenten voor ouders met hun kinderen. De partners vormen een stuurgroep waarin de signalen besproken worden en waarin gezocht wordt naar verbeteracties.

Vorm van participatie

Het zijn de ouders die participeren aan het project om zo de ontwikkelingskansen van hun kinderen te verhogen. De kinderen zijn 0 tot 3 jaar oud en participeren dus vooral onrechtstreeks via hun ouders. Dit gebeurt wanneer zij samen met hun ouders deelnemen aan de ontmoetingsmomenten van de partners. Tijdens deze momenten worden beiden geobserveerd en gestimuleerd. De aandacht gaat naar opvoedingsondersteuning, ontwikkelingsstimulatie en het aanbieden van structuur.

Is het project een structurele vorm van armoedebestrijding?

We kunnen besluiten dat het project ervoor kan zorgen dat de ouders en kinderen in armoede de gevolgen van uitsluiting minder ervaren. Enerzijds zorgt het project voor een toegankelijker hulp- en dienstverleningsaanbod in Roeselare. Daardoor krijgen kinderen meer ontwikkelingskansen en kunnen ze mogelijk uit armoede ontsnappen. Anderzijds versterkt het project ouders door hen aan te zetten tot participatie, door de inzichten rond opvoedingsondersteuning te verbreden en het netwerk van ouders uit te breiden. Dergelijke vorm van participatie heeft bovendien het potentieel om de fundamentele structuren die armoede veroorzaken verder in beeld te brengen en aan te pakken.

Succesfactoren

* Tijd

De organisatie kreeg veel tijd om de gesprekken uit te voeren waardoor een degelijke vorm van participatie mogelijk was.

* De aanwezigheid van een ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting:

De ervaringsdeskundige kan vanuit de eigen leefwereld gemakkelijker de noden en de behoeften van de ouders in het juiste perspectief plaatsen, de drempels voor en overlevingsmechanismen van mensen in armoede benoemen en de juiste hulpvraag benoemen en erkennen. Door de eigen ervaringen en kennis van de sociale kaart kan de ervaringsdeskundige de ouders ook toe leiden naar de juiste hulpverlening.