Advies 1905 Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024

**Datum:** 3 juli 2019

**Voorzitter:** Alexandra Smarandescu

**Aanwezigen:**  Alexandra Smarandescu, Eveline Meylemans**,** Isaak Dieleman, Ivo Shimwa, Jan Langeraert, Jo Baetens, Mieke Heymans, Mohamed Missaoui

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 3 juli 2019, onder voorzitterschap van Alexandra Smarandescu, en met bovenvermelde aanwezigen, adviseert voorlopig het volgende:

Inhoud

1. [Zorg voor een budget van minimaal 50 miljoen EURO. 3](#_Toc13036346)
2. [Leg dit budget vast bij de start van de legislatuur. Neem het JKP op in de meerjarenbegroting van de nieuwe Vlaamse Regering. 3](#_Toc13036347)
3. [Ga op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen. 4](#_Toc13036348)
4. [Maak ambitieuze masterplannen met vier pijlers: Transversaal Beleid, Vlaamse en (boven)lokale projecten, Onderzoek & Monitoring, Netwerken & Internationaal. 4](#_Toc13036349)
5. [Betrek het (boven)lokaal niveau bij de opmaak en uitvoering. 5](#_Toc13036350)
6. [Organiseer het structureel verticaal overleg met iedere minister effectief vanaf de start van de legislatuur. 5](#_Toc13036351)
7. [Werk met de volledige doelstellingen zoals ze voorlagen op het prioriteitendebat. Werk deze verder uit en zorg hierbij voor de nodige betrokkenheid van de verschillende beleidsdomeinen. 6](#_Toc13036352)
8. [Breidt de doelstelling over actief burgerschap uit met een specifieke aandacht voor een inclusieve vrije tijd. 6](#_Toc13036353)
9. [Creëer een sterke link met het jeugdwerk. 7](#_Toc13036354)
10. [Maak van diversiteit een rode draad. 8](#_Toc13036355)

# Situering

In 2020 start er een nieuw Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (kortweg JKP). (Artikel 3 Decreet vernieuwd Vlaams Jeugd-en Kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012). Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 betreffende het jeugd-en kinderrechtenbeleid kiest de regering een half jaar na aantreden maximaal vijf prioritaire transversale doelstellingen. Elk van deze doelstellingen zal vertaald worden in een projectplan dat moet voldoen aan de beschrijving in het besluit (Artikel 3). Eén van de grootste vernieuwingen hiervan is de verplichting om aan te geven hoeveel budgetten er worden vrijgemaakt voor deze projectplannen.

Het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan is het belangrijkste instrument dat de Vlaamse Regering in handen heeft om geïntegreerd jeugd -en kinderrechtenbeleid waar te maken. De Vlaamse Jeugdraad hecht hier dan ook zeer veel belang aan en engageert zich om de komende jaren er mee over te waken dat dit ook effectief een krachtig instrument is.

We geloven in de idee achter de nieuwe vorm van het JKP met enerzijds een focus in het aantal prioriteiten en anderzijds het voorzien van middelen om concrete resultaten te boeken in jeugd -en kinderrechtenbeleid. Maar het mag niet enkel bij deze goede ideeën blijven. Daarom valt dit advies uiteen in twee delen. In het eerste deel beschrijven we de voorwaarden die voor ons noodzakelijk zijn om van het JKP een sterk plan te maken. In het tweede deel geven we onze inhoudelijke aandachtspunten mee voor het nieuwe JKP.

We pleiten er voor om de beslissing over budgetten al meteen bij de besprekingen van het regeerakkoord en de meerjarenbegroting op de agenda te plaatsen.

In dit advies spreken we bewust over **masterplannen** in plaats van projectplannen. Hiermee willen we duidelijk maken dat er nood is aan ambitieuze plannen met strategische doelstellingen. In deze nota geven we dit aan door consequent over masterplannen te spreken. Hiermee maken we een duidelijk onderscheid met de concrete projecten die we verderop voorstellen.

# Advies

## Voorwaarden voor een slagkrachtig nieuw JKP

Zorg voor een budget van minimaal 50 miljoen EURO.

Het besluit over het JKP van de Vlaamse Regering (artikel 3, 6°) stelt duidelijk dat de nieuwe masterplannen van het JKP moeten vermelden hoeveel budget er moet voor vrijgemaakt worden. We willen hier niet mee wachten tot het masterplan af is, maar dit net als startpunt nemen om aan te geven met welke ambitie deze plannen moeten opgemaakt worden.

Ambitieuze plannen voor 5 jaar vragen voldoende investering. Het nieuwe JKP beperkt zich tot 5 prioritaire transversale doelstellingen. Daarom pleiten we er voor om gedurende de looptijd van het JKP (2020-2025) 50 miljoen vrij te maken voor dit JKP. Voor ons is het noodzakelijk om 10 miljoen te investeren per masterplan om te kunnen garanderen dat het JKP **effectief een verschil kan maken voor kinderen, jongeren en hun organisaties.** Daarom pleiten we er voor om een **standaardverdeling op te maken voor ieder masterplan. Dit zorgt voor de nodige structuur en zekerheid.**

In de eerste plaats pleiten we voor een transversaal budget van 50 miljoen euro dat vastgelegd wordt bij het regeerakkoord. Dit vraagt om een engagement van de volledige regering en specifieke engagementen van de verschillende vakministers. Op deze manier is het JKP een krachtig voorbeeld van hoe er **pionierswerk** kan geleverd worden in **het waarmaken van transversaal beleid**.

We pleiten ervoor dat deze 50 miljoen EURO toegewezen wordt aan de **begroting Jeugd** aangezien de minister van Jeugd in het besluit over het JKP genoemd wordt als **coördinerend minister** over de verschillende masterplannen.

We merken dat heel wat beleidsdomeinen worstelen met dezelfde moeilijkheden als het om jeugd- en kinderrechtenbeleid gaat. Het bereiken van jongeren is hier een voorbeeld van. Het JKP is hier een sterk antwoord op. Door samen te werken over beleidsdomeinen heen kan de kracht, kennis en expertise van o.a. jeugdwerk hiervoor ingezet worden.

Op basis van de uitkomsten van het prioriteitendebat van 26 april zien we krachtige thema’s zoals basisvoorzieningen voor jongeren in armoede, goed in je vel en de stem van jongeren in de toekomst van onze planeet naar voor komen. Door hier **gezamenlijk op in te zetten vanuit het beleidsdomein jeugd, bovenbouwactoren jeugd, het jeugdwerk en relevante andere beleidsdomeinen en intersectorale partners geloven we dat we met een beperkt budget van 50 miljoen in het licht van de totale Vlaamse begroting echt mee het verschil kunnen maken voor kinderen en jongeren.**

Leg dit budget vast bij de start van de legislatuur. Neem het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan op in de meerjarenbegroting van de nieuwe Vlaamse Regering.

De eerdere JKP’s hebben aangetoond dat het zeer cruciaal is om een echte financiële verankering te voorzien. Het ontbreken van budgetten was steeds de achilleshiel van de vorige JKP’s. Vandaar dat dit ook uitdrukkelijk in artikel 3 van het Regeringsbesluit is opgenomen. Het is immers cruciaal dat er tijdig wordt gekeken naar de budgetten. Dat heeft de Minister ondertussen ook al 2x aangestipt in de besprekingen in het Vlaams Parlement.

Het nieuwe JKP treedt een jaar na de start van de nieuwe regering in werking. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering zullen aan deze masterplannen/projectplannen ook de nodige budgetten gekoppeld worden. Daarom is het belangrijk dat de Vlaamse Regering van bij de start budget voorziet voor de uitvoering van het nieuwe JKP.

Ga op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen.

Daarnaast moeten we voor middelen ook naar andere bronnen durven kijken. Waarom zou een prioriteit zoals basisvoorzieningen realiseren voor kinderen en jongeren in armoede niet gekoppeld kunnen worden aan middelen van bijvoorbeeld het Europees Sociaal Fonds (ESF)? We dagen de nieuwe Vlaamse Regering uit om de oefening te maken welke alternatieve financieringsmiddelen voor dit plan er bestaan. Het ESF-programma is hier maar één voorbeeld van, maar ongetwijfeld bestaan er nog heel wat andere mogelijkheden.

Maak ambitieuze masterplannen met vier pijlers: Transversaal Beleid, Vlaamse en (boven)lokale projecten, Onderzoek & Monitoring, Netwerken & Internationaal.

Van in het begin heerst er veel onduidelijkheid over de doelstellingen die voorgesteld zullen worden aan de nieuwe regering. Enerzijds wil men concrete transversale projecten maken, maar anderzijds mogen deze toch nog niet concreet zijn, want dan zou het zeggenschap van de nieuwe Vlaamse Regering te beperkt zijn. Hierdoor draaien we de afgelopen maanden regelmatig in rondjes. Van vage doelstellingen naar concretere doelstellingen, naar terug vagere doelstelling. We willen graag duidelijkheid krijgen over wat voor doelstellingen de regering nu effectief verwacht van dit proces. Voor de Vlaamse Jeugdraad is het duidelijk. Wij verwachten 5 masterplannen met Strategische Doelstellingen, Operationele Doelstellingen en duidelijke acties en indicatoren. Vanuit het Masterplan Bivakplaatsen (samenwerking tussen 3 ministers!) en het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk merken we dat een masterplan de mogelijkheid combineert van zowel ambitieus te zijn als concrete resultaten kan boeken.

Om zowel de vraag naar een sterk budget en ambitieuze masterplannen kracht bij te zetten werkten we met de Vlaamse Jeugdraad aan een eerste voorstel over welke pijlers wij zien voor ieder masterplan en waarom we hiervoor het nodige budget willen voorzien. Dit voorstel is als bijlage 1 terug te vinden bij dit advies.

**Binnen ieder masterplan zien we vier grote pijlers:**

* **Transversaal Beleid**
* **Vlaamse en (boven)lokale Projecten**
* **Onderzoek & Monitoring**
* **Netwerken & Internationaal**
1. Transversaal overheidsbeleid

Binnen ieder Masterplan adviseert de Vlaamse Jeugdraad ruimte voor de Vlaamse Regering om een transversaal beleid te voeren ter uitvoering van het JKP. Dit moet gezien worden als gemeenschappelijk budget tussen de verschillende beleidsdomeinen verbonden aan de prioriteit.

1. Vlaamse & (boven)lokale Projecten

Binnen ieder Masterplan adviseert de Vlaamse Jeugdraad twee soorten projecten. Enerzijds Vlaamse projecten en anderzijds (Boven)lokale projecten. De Vlaamse projecten zien we als grootschalige transversale projecten met een vooraanstaande rol voor jeugdwerkorganisaties binnen een transversaal netwerk van organisaties. Om de grootsheid van deze projecten aan te geven spreken we over projecten die minstens 2 jaar lopen met een budget van minstens 150.000 EURO. Op deze manier beperken we de versnippering van middelen en gaan we voor projecten die echt een verschil kunnen maken.

Daarnaast zien we in de creatie van (boven)lokale projecten de ideale manier om ook het (boven)lokaal niveau te betrekken bij de uitvoering van het JKP. Dit punt wordt verder uitgewerkt onder het volgende adviespunt.

1. Onderzoek en Monitoring

Om er voor te zorgen dat de effecten van zowel het beleid als de projecten sterk opgevolgd worden vragen we een investering binnen ieder masterplan in onderzoek en monitoring. Op deze manier kan de impact van het nieuwe JKP in kaart gebracht worden.

1. Netwerken en Internationaal

Ter uitvoering van het nieuwe JKP kan de noodzaak ontstaan voor de opbouw van nieuwe netwerken die zorgen voor een betere afstemming tussen verschillende beleidsdomeinen, beleidsniveaus, middenveld actoren, … De Vlaamse Jeugdraad verwacht dat bij de opmaak van ieder Masterplan de oefening gelegd wordt welke de primaire partners zijn om reële impact te kunnen realiseren.

Daarnaast biedt deze pijler ook de mogelijkheid om internationaal te kijken. Op welke manier kunnen we inspiratie halen uit internationale voorbeelden, maar ook hoe kunnen bijvoorbeeld middelen uit Erasmus+ en ESF ingezet worden ter realisatie van het masterplan.

Betrek het (boven)lokaal niveau bij de opmaak en uitvoering.

**Sterk (boven)lokaal jeugdbeleid zal altijd nodig zijn om sterk Vlaams jeugdbeleid te kunnen realiseren**. We merken dat na het uithollen van het decreet lokaal jeugdbeleid (en het enkel overblijven van de verplichting van de lokale jeugdraad), het wegvallen van jeugdbeleid bij de provincies en de grote focus op decentralisatie bij de Vlaamse regering, de **Vlaamse Ministers afgelopen legislatuur zoekende zijn geweest naar een nieuwe manier om zich te verhouden tav het (boven)lokale niveau.**

Gebruik het JKP als instrument om te investeren in (boven)lokaal Jeugd- en Kinderrechtenbeleid. De Vlaamse Jeugdraad gaat graag het gesprek aan om te bekijken welke mogelijkheden hier liggen binnen de verschillende beleidsinstrumenten van de Vlaamse overheid. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het decreet lokaal jeugdbeleid, het decreet bovenlokaal jeugdbeleid en het label kindvriendelijke steden en gemeenten.

Op deze beide manieren zetten we het JKP in als inspiratiekader met de nodige ondersteuning richting lokale besturen zonder hier een verplichtend karakter aan te geven en dus de autonomie van de lokale te besturen te respecteren.

Organiseer het structureel verticaal overleg met iedere minister effectief vanaf de start van de legislatuur.

De Vlaamse Jeugdraad is **zeer tevreden dat de Vlaamse Regering het engagement opneemt jaarlijks een overleg te organiseren tussen iedere Vlaamse minister, het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad**. Aangezien ieder beleidsdomein een impact heeft op de leefwereld van kinderen en jongeren, vinden we het logisch dat dit overleg er niet enkel komt met de ministers die voor de nieuwe prioriteiten zijn bevoegd, maar met **elke minister van de Vlaamse Regering**. Laat ons niet wachten tot het nieuwe JKP is opgesteld, maar **laat ons hier dit najaar al mee starten**. We houden alvast onze agenda vrij om afspraken ter voorbereiding van de beleidsnota’s vast te leggen.

## Inhoudelijke aandachtspunten voor het nieuwe JKP

Op 26 april 2019 organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media het grote prioriteitendebat richting het nieuwe JKP. Tijdens deze dag gaven een 150-tal jongeren, jeugdwerkers, kinderrechtenactoren, middenveldactoren, onderzoekers, lokale en Vlaamse ambtenaren en beleidsmensen hun input voor nieuwe prioriteiten. Deze dag leidde tot een rangschikking van de mogelijke prioriteiten voor het nieuwe JKP. De Vlaamse Jeugdraad is in grote lijnen tevreden met de uitkomsten van deze dag, maar toch formuleren we graag enkele aandachtspunten.

Werk met de volledige prioriteitenlijst zoals ze voorlagen op het prioriteitendebat. Werk deze verder uit en zorg hierbij voor de nodige betrokkenheid van de verschillende beleidsdomeinen.

Er werd de afgelopen maanden een uitgebreid traject gelopen met de Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en de stuurgroep JKP om de doelstellingen te formuleren die voorlagen tijdens het grote prioriteitendebat. Het is van groot belang dat er naar de volledige teksten van de prioriteiten en doelstellingen wordt gekeken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is prioriteit nummer 1 die focust op Armoede. Voor de eenvoud zou je hier kunnen spreken over het terugdringen van armoede van kinderen en jongeren, maar de voorgestelde doelstelling is heel wat duidelijker en specifieker dan dat:

De Vlaamse overheid zet in op het bestrijden van (kans)armoede van kinderen en jongeren door

* armoede bij kinderen en jongeren substantieel terug te dringen door beleidsmaatregelen te nemen waarbij het inkomen van gezinnen in een moeilijke sociaal-economische situatie verhoogd wordt en de uitgaven verlaagd worden;
* coherente beleidsmaatregelen te nemen om de basisvoorzieningen structureel toegankelijker te maken.

Door gebruik te maken van de volledige doelstellingen is het ook eenvoudiger om andere beleidsdomeinen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Op het eerste zicht zouden bepaalde beleidsdomeinen zich niet aangesproken kunnen voelen terwijl hier net heel wat mogelijkheden liggen. Door de focus binnen deze doelstellingen op bijvoorbeeld basisvoorzieningen kunnen beleidsdomeinen als **onderwijs, vrije tijd, wonen, welzijn** duidelijker aangesproken worden. We pleiten er dan ook voor om nu verder te werken met de uitgebreide doelstellingen en deze gaandeweg verder te verfijnen op maat van de betrokken beleidsdomeinen.

In bijlage bij dit advies geven we alle doelstellingen weer zoals ze voorlagen op het grote prioriteitendebat.

Breidt de prioriteit over **actief burgerschap** uit met een specifieke aandacht voor een **inclusieve vrije tijd**.

De huidige doelstelling ligt als volgt voor:

De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen aan de samenleving door

* hen te versterken in hun vaardigheden om geweldloos en respectvol te communiceren en zo een open debatcultuur te stimuleren;
* hen te stimuleren om zich vrijwillig in te zetten, waarbij zij erkend en gewaardeerd worden voor hun engagement en vergaarde competenties;
* blijvend in te zetten op beleidsparticipatie van kinderen en jongeren.

Bij de uitkomsten van het grote prioriteitendebat merkten we op dat de doelstelling over een inclusieve vrije tijd het net niet haalde. Toch is dit voor de Vlaamse Jeugdraad een essentieel thema dat niet mag ontbreken in de nieuwe doelstellingen van het JKP.

Zo is optimale vrijetijdsbeleving een cruciaal element om alle kinderen en jongeren in hun sterkte te zetten, zeker kinderen & jongeren die in een maatschappelijk kwetsbare context opgroeien of zich minder goed in hun vel voelen. Voldoende aandacht voor het thema vrije tijd zorgt voor een sterker evenwicht in de prioriteiten. Dit thema leent zich er uitstekend toe om niet enkel curatief naar kinderen en jongeren te kijken, maar ook **preventief**. Inzetten op een kwaliteitsvol inclusief geïntegreerd vrijetijdsbeleid is een zeer belangrijke hefboom voor tal van kinderen en jongeren (bvb jonge nieuwkomers, jongeren in jeugdhulp, jongeren in armoede, jongeren met een handicap, LGBTQ-jongeren, …).

De Vlaamse Jeugdraad volgt de uitkomsten van het prioriteitendebat, maar om vrije tijd toch een uitdrukkelijke plek te geven binnen het JKP pleiten we voor een uitbreiding van de eerder beschreven doelstelling tot:

De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen aan de samenleving **en dat ze optimaal van vrije tijd genieten door**

* hen te versterken in hun vaardigheden om geweldloos en respectvol te communiceren en zo een open debatcultuur te stimuleren;
* hen te stimuleren om zich vrijwillig in te zetten, waarbij zij erkend en gewaardeerd worden voor hun engagement en vergaarde competenties;
* blijvend in te zetten op beleidsparticipatie van kinderen en jongeren.
* **alle kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden om optimale invulling te geven aan hun vrijetijdsbeleving.**

Creëer een sterke link met het jeugdwerk.

Het jeugdwerk, met in het bijzonder de jeugdwerkorganisaties zoals erkend in het decreet houdende een vernieuwd Jeugd-en Kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012, vertrekt steeds vanuit het standpunt van kinderen en jongeren, en heeft op die manier al heel wat expertise opgebouwd. Net als het JKP stelt de aanpak en manier van werken van het jeugdwerk kinderen en jongeren centraal. We vragen daarom het jeugdwerk en de jeugdwerkmethodiek centraal te stellen bij de opbouw van het participatief traject voor het bepalen van de vijf prioriteiten. **Door vanuit de kracht en de stem van kinderen, jongeren en het jeugdwerk te vertrekken, kan deze expertise volwaardig worden ingezet**. Het is belangrijk in te zetten op domeinoverschrijdende samenwerkingen en ruimte te creëren voor kruispuntwerken. We vragen daarom investeringen in dit bijkomende engagement. Een financiële vertaling hiervan vindt u in het voorstel in bijlage 1.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat het hier om engagementen van organisaties gaat bovenop hun beleidsnota/beheersovereenkomst (aangezien intersectorieel samenwerken niet of minimaal gehonoreerd kan worden binnen de huidige beleidsnota’s) werken en dat er hier dus ook bijkomend budget moet voorzien worden om dit te kunnen realiseren. We vragen dus aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media om te onderzoeken hoe we dit op een goede manier kunnen laten verlopen aangezien de nieuwe ronde van beleidsnota’s binnen het jeugdwerk in 2020 op de agenda staat.

Daarnaast vragen we als Vlaamse Jeugdraad het jeugdwerk an sich **een duidelijke eigen plek te geven binnen het JKP.** Het is belangrijk het jeugdwerk actief te betrekken bij elke fase van de opbouw van het JKP. Jeugdwerk is zoveel meer dan een verzameling goede praktijken om doelstellingen te realiseren; jeugdwerk op zich is het waard in te worden geïnvesteerd. Het is een recht voor elke jongere, want *#jeugdwerkwerkt*. Daarom vragen we om binnen iedere doelstellingen van het nieuwe JKP na te gaan welke rol het jeugdwerk hierin kan spelen en het jeugdwerk als een belangrijke actor te beschouwen binnen de projectplannen. Daarom pleiten we er voor om het jeugdwerk als facilitator te beschouwen binnen onze voorgestelde projecten. Terug te vinden in het voorstel in bijlage 1.

Maak van diversiteit een rode draad.

Diversiteit in al haar vormen zoals beschreven in de visienota ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’ met de verschillende doelgroepen (kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, kinderen en jongeren met een beperking, laaggeschoolde jongeren, kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, holebi’s & transgenders) kan niet genegeerd worden in het nieuwe JKP. Ondanks het feit dat de doelstellingen die specifiek aandacht hadden voor het thema diversiteit niet bovenaan de rangschikking eindigden tijdens het grote prioriteitendebat zien we genoeg redenen om deze toch horizontaal te verweven in het nieuwe JKP.

Zo is ‘gelijke kansen’ één van de vier in het decreet beschreven doelstellingen van het JKP. We vragen dat dit uitdrukkelijk als doelstelling binnen ieder masterplan wordt opgenomen.

Bijlage 1: Voorzet structuur masterplan binnen het nieuwe JKP

**4 pijlers in elk Masterplan**

## Beleidsacties van de verschillende betrokken minister van het actieplan

* Vernieuwende beleidsacties van de betrokken ministers specifiek gericht op kinderen, jongeren en hun organisaties.

## Projecten

### Vlaamse projecten ter uitvoering van de prioritaire transversale doelstellingen van het JKP

* Minimumbedrag van 150.000 Euro per project
* Projecten worden ingediend door transversaal netwerk van minstens 3 organisaties waarvan minstens 1 organisatie erkend is binnen het Decreet Vlaams Jeugd-en Kinderrechtenbeleid.
* Aandachtspunten bij kwaliteit: participatie van kinderen en jongeren, experiment, vernieuwing, diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid
* Projecten moeten rechtsreeks bijdragen tot de uitvoering van een prioritaire doelstelling van het JKP
* Projecten hebben een loopduur van 24 maanden
* Projecten moeten aangeven hoe de resultaten van het project verduurzaamd zullen worden na afloop van het project
* Begeleiding/onderzoek/impact/kwaliteitsvolle ontsluiting…

### (Boven)lokale projecten ter uitvoering van de prioritaire transversale doelstellingen van het JKP

* Minimumbedrag van 75.000 Euro per project, maximaal 80% inbreng vanuit deze subsidie.
* Projecten worden ingediend door lokale besturen of Intergemeentelijke samenwerkingen met hierin een belangrijke rol voor de lokale jeugdraad/jeugdraden van de deelnemende gemeentes. (indien intergemeentelijke samenwerking deelname van minstens 3 gemeenten)
	+ Eventueel kan dit buiten de projectplannen en via een uitbouw van het decreet bovenlokaal jeugdwerk door een tweede pijler die evenwaardig is aan de bestaande mogelijkheden (7.5 miljoen Euro)
* Aandachtspunten bij kwaliteit: participatie van kinderen en jongeren, experiment, vernieuwing, diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid
* Projecten moeten rechtsreeks bijdragen tot de uitvoering van een prioritaire doelstelling van het JKP
* Projecten hebben een loopduur van minimaal 1 jaar, maximaal 3 jaar
* Projecten moeten aangeven hoe de resultaten van het project verduurzaamd zullen worden na afloop van het project
* Begeleiding/onderzoek/impact/kwaliteitsvolle ontsluiting

## Onderzoek en monitoring

### Monitoring Inventarisatie van specifieke cijfers over kinderen en jongeren in functie van de transversale doelstelling van het JKP

### Onderzoek impact beleid

* + Onderzoek impact projecten, begeleidingsproject
	+ Effect van transversaal beleid
	+ Voorbeeld bruggenbouwers en sociale integratie

## Netwerken en Internationaal

* Hoe kunnen middelen van bijvoorbeeld Erasmus+, Solidarity Corps, ESF,… hiervoor gebruikt worden?
* Hoe kan dit projectplan bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese Jeugdstrategie?
* Welke bijkomende overleggen tussen verschillende beleidsniveaus, departementen, organisaties, … zijn er nodig om echt een verschil te kunnen maken?

Bijlage 2 : Prioritaire transversale doelstellingen zoals ze voorlagen op het grote prioriteitendebat

**1.** De Vlaamse overheid verbindt zich ertoe kinderen en jongeren te versterken als kritisch denkende en mediawijze burgers door ervoor te zorgen dat zij

1. over de vaardigheden beschikken om geïnformeerd, actief en creatief om te gaan met alle vormen van online en offline media;
2. intentionele en niet-intentionele polariserende processen kunnen herkennen;
3. er zich bewust van zijn hoe er met hun gegevens omgesprongen wordt.

**2.** De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen aan de samenleving door

1. hen te versterken in hun vaardigheden om geweldloos en respectvol te communiceren en zo een open debatcultuur te stimuleren;
2. hen te stimuleren om zich vrijwillig in te zetten, waarbij zij erkend en gewaardeerd worden voor hun engagement en vergaarde competenties;
3. blijvend in te zetten op beleidsparticipatie van kinderen en jongeren.

**3.** De Vlaamse overheid zet in op het bestrijden van (kans)armoede van kinderen en jongeren door

1. armoede bij kinderen en jongeren substantieel terug te dringen door beleidsmaatregelen te nemen waarbij het inkomen van gezinnen in een moeilijke sociaal-economische situatie verhoogd wordt en de uitgaven verlaagd worden;
2. coherente beleidsmaatregelen te nemen om de basisvoorzieningen structureel toegankelijker te maken.

**4.** De Vlaamse overheid waarborgt dat de uithuisplaatsing van een kind of jongere, ongeacht de context, reden of omstandigheid, aan zijn of haar rechten en belangen tegemoetkomt door

1. het recht op deelname aan vrijetijdsactiviteiten te garanderen;
2. het recht op onderwijs en met name de continuïteit van de schoolloopbaan te garanderen;
3. jongeren inspraak te geven in hun leefsituatie.

**5.** De Vlaamse overheid beoogt een diverse en integrale representatie van kinderen en jongeren die rekening houdt met de intersectionele superdiversiteit van deze kinderen en jongeren door

1. te sensibiliseren over stereotypering en vooroordelen over genderidentiteit, buitenlandse herkomst, handicap, kansarmoede en opleidingsniveau;
2. in te zetten op een representatieve beeldvorming van kinderen en jongeren zonder stereotypering en vooroordelen in media, onderwijs en vrije tijd.

**6.** De Vlaamse overheid zet in op een gelijkwaardige behandeling van elk kind en jongere en ontwikkelt een anti-discriminatiestrategie door

a. In te zetten op een gelijkwaardige behandeling van kinderen en jongeren in al hun diversiteit;

b. Komaf te maken met alle vormen van structurele discriminatie en haatspraak.

**7.** De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat jongeren een leerloopbaan op maat aangereikt krijgen met het oog op het terugdringen van het aantal jongeren dat de school verlaat zonder diploma door

1. in te zetten op leerloopbaancoaching op maat;
2. aandacht te hebben voor de talenten en interesses van elke individuele jongere;
3. aandacht te hebben voor de competenties die zij reeds vergaard hebben.

**8.** De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat jongeren, met specifieke aandacht voor NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training), toegang hebben tot kwaliteitsvolle jobs die aansluiten bij hun interesse en talenten door

1. een vernieuwend arbeidsmarktbeleid;
2. jongeren als actoren in het creëren van duurzame jobs te versterken.

**9.** De Vlaamse overheid versterkt het psychisch welbevinden en de positieve identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren door

1. in te zetten op laagdrempelige toegang tot informatie op maat van jongeren en hun omgeving;
2. extra aandacht te hebben voor het omgaan met sociale druk en prestatiedruk en het doorbreken van het taboe rond mentaal welbevinden;
3. in te zetten op veerkracht en weerbaarheidstrainingen op maat;
4. een laagdrempelige, toegankelijke en kwaliteitsvolle hulpverlening aan te bieden op alle niveaus.

**10.** De Vlaamse overheid zet in op de ontwikkeling en het welbevinden van minderjarige nieuwkomers door

1. de bestaande instrumenten op elkaar af te stemmen, zowel binnen de Vlaamse overheid als met andere bestuursniveaus in een gecoördineerde beleidsaanpak;
2. het gecoördineerde beleid tussen verschillende beleidsdomeinen en –niveaus te verankeren en op te volgen.

**11.** De Vlaamse overheid laat alle kinderen en jongeren optimaal van vrije tijd genieten en geeft hen ruimte om zelf hun vrije tijd vorm te geven door

1. in te zetten op een geïntegreerd en transversaal vrijetijdsbeleid;
2. alle kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden om optimale invulling te geven aan hun vrijetijdsbeleving.

**12.** De Vlaamse overheid maakt werk van duurzame en veilige buurten waar kinderen en jongeren graag wonen en vertoeven door

1. kwaliteitsvol wonen te garanderen;
2. groene speelruimte en hangruimte te waarborgen en te creëren;
3. een autonome en veilige manier van verplaatsen voor kinderen en jongeren te garanderen;
4. de stem van kinderen en jongeren mee te nemen in het vormgeven van de buurt.

**13.** De Vlaamse overheid maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren ecologisch verantwoorde keuzes kunnen maken en geeft hen een stem in de toekomst van de planeet door

1. Duurzame alternatieven toegankelijk en betaalbaar te maken;
2. informatie en kennis over ecologisch verantwoorde opties beschikbaar te maken en actief te verspreiden naar alle kinderen en jongeren;
3. een verregaand en gedragen klimaatbeleid/-actieplan op te maken waarbij kinderen en jongeren volwaardige actor zijn.