Slutrapport för

Göinge Ung- Samtal för unga vuxna

Huvudman - Östra Göinge Kommun - Ett projekt i samverkan med Samordningsförbundet Skåne Nordost

Anna Löfstedt Pramberg, 2022-12-22

Innehållsförteckning

1. **Sammanfattning1**

1.1 Insatspresentation3

**2. Genomförande och resultat5**

2.2 Aktiviteter5

2.3Måluppfyllelse6

**3. Reflektioner/Slutsatser8**

**4. Insatsbudget…………………………………………………………………………………………………….10**

**5. Implementering och förankring …………………………………………………………………….10**

# Sammanfattning

Östra Göinge är en kommun i nordöstra Skåne med ca 15000 invånare. Östra Göinge har under en lång tid varit ett brukssamhälle med ett antal större arbetsgivare. Då en stor del av dessa försvunnit har arbetslösheten ökat. Detta, tillsammans med en låg utbildningsnivå, har gjort att kommunen brottas med stora socioekonomiska svårigheter. För många ungdomar finns det gott stöd hemifrån dock saknar en del det sociala kapital som behövs för att träda in i vuxenlivet på ett självständigt och fungerande sätt. Med Göinge Ung-Samtal för unga vuxna har kommunen velat bygga upp en ungdoms plattform dit ungdomar i behov av stöd kan vända sig för att inte hamna i något mellanrum utan hitta vägen fram mot arbete eller studier.

Målgruppen för Göinge Ung-Samtal för unga vuxna har utgjorts av unga vuxna mellan 18 - 29 år bosatta i Östra Göinge som behöver stöd/ motivation i att närma sig arbetsmarknad eller studier.

Arbetet har till stor del utgått från att kunna vara en ”named person” och arbeta ”hands on” med deltagare. Exempelvis följa till olika möten och aktiviteter för stöd, vara ett stöd i att söka jobb och i kontakt med olika samhällsfunktioner. Vi har även haft gruppträffar och individuella samtal som utgått från motiverande samtal för att försöka motivera deltagare till en förändringsprocess mot studier eller arbete för ett självständigt och fungerande vuxenliv.

Vi har under projektets gång blivit medvetna om hur mycket stöd många ungdomar är i behov av då en ungdom kan ha många kontakter i samhället. Det kan vara en utmaning för ungdomen att veta vart hen kan vända sig beroende på situation.

Under projektet har vi uppmärksammats på vikten av samverkan mellan olika enheter och myndigheter för att ungdomen ska kunna navigeras framåt. Detta har även varit tidskrävande då det varit ett relationsskapande arbete till att börja med för att ungdomen ska känna sig trygg under sin väg framåt.

## Insatspresentation 2

Den lokala projektorganisationen har sett ut som följer:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn | Befattning/ Arbetsområde | Tid i projektet | Kompetensbakgrund |
| Ayad Abdullah(2021) | Projektägare |  | Rektor Göinge utbildningscenter |
| Ola Lundgren(2022) | Projektägare |  | Enhetschef Arbetsmarknadsenheten |
| Jenny Nilsson(2022) | Lokal projektledare |  | Arbetsmarknadskonsulent |
| Anna Löfstedt Pramberg | Arbetsgrupp | 60% | Socialrådgivare |
| Johan Berglin (2022) | Arbetsgrupp | 40% | Socialpedagog |
| (Viktor Holm) (2021) | (Arbetsgrupp) | (40%) | (Socialrådgivare) |

Projektet har under hela perioden varit förankrat hos Kommunledningen via styrgrupp. Styrgruppen har haft kontinuerliga uppföljningar tillsammans med representanter från Samordningsförbundet Skåne Nordost samt Projekt utvärderare.

Projektet Göinge Ung - Samtal för Unga Vuxna har riktats till ungdomar boende i Östra Göinge Kommun som är mellan 18 - 29 år. Från början i projektet anvisades ungdomarna från Ekonomiskt bistånd i kommunen samt från Arbetsförmedlingen. Dock såg vi under projektets gång att det fanns fler ungdomar som var utan både ekonomiskt bistånd och ej inskrivna på Arbetsförmedlingen varvid vi valde att utvidga och även få ungdomar anvisade från Göinge Utbildningscenter, vården, Ame samt att arbeta uppsökande. Detta handlade om ungdomar som exempelvis varit så kallade ”hemmasittare” eller levt utanför samhället.

Insatsen startades av anledningen att hitta dessa ungdomar och stötta dem på väg mot arbete eller studier då ungdomsarbetslösheten i kommunen var hög. Det hade även tittats på andelen ungdomar som gått ut skolan utan fullständiga betyg och även dessa ville projektet fånga för att motivera och stötta till ett självständigt och fungerande vuxenliv.

Med insatsen hoppades projektet på att hitta dessa ungdomar och kunna motivera dem att påbörja eller slutföra studier eller att stötta mot arbete för att unga vuxna på så sätt ska kunna hitta sin väg mot ett självständigt och fungerande vuxenliv.

# Genomförande och resultat

Med hjälp av samarbetspartners som kommunens båda vårdcentraler, Arbetsförmedlingen och enheter inom Arbete och Utbildning ville Östra Göinge Kommun prova nya arbetssätt för att kunna stötta ungdomar mot ett fungerande vuxenliv.

Göinge Ung har arbetat utifrån Motiverande samtal i enskilda samtal och i grupp. Vi pratar kring vad du som individ kan förvänta dig av samhället och vad samhället förväntar sig av dig. Samtalet har varit ett av våra viktigaste verktyg för att skapa ett förtroende och trygghet. Göinge Ung tog även inspiration av tidigare projekt i kommunen (Hela Familjen) där de arbetade ”hands on” dvs projektmedarbetarna har möjlighet att följa/ stötta projektdeltagarna i kontakt med olika myndigheter och samverkanspartners beroende på deltagares individuella behov.

OCN- valideringsverktyg var också en av aktiviteterna i projektet där deltagarna kunde få möjlighet att valideras i generella kompetenser och färdigheter utifrån arbetsmarknadens behov.

## Aktiviteter

Göinge Ung har arbetat i samtalsgrupper och med individuella samtal för att jobba för att deltagarna ska kunna bli självständiga och fatta egna beslut som påverkar deras liv.

Från början träffades grupperna under 12 tillfällen om 2 timmar 2 dagar i veckan. Varje tillfälle har haft ett framtaget syfte och bestämda samtalsämne. Viktigt har varit att miljön i gruppen ska vara tillåtande och förtroendeingivande för att få deltagarna att känna sig trygga.

Metoden i gruppaktiviteterna har utgått från Motiverande samtal som ett förhållningssätt. Motiverande samtal handlar om att försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande. Som samtalsledare ska du inte argumentera när deltagaren inte ser någon anledning till förändring utan istället undersöka varför. Det handlar om att stärka deltagarens tro på sin förmåga till förändring.

Ämnen som vi tagit upp i grupperna finns i **Bilaga 1**. ”Metodbeskrivning”.

Grupperna har under tiden utvecklats och den sista gruppen innefattade 12 tillfällen om 1,5 timmar 2 dagar i veckan.

Vi har upparbetat ett samarbete med en Arbetsmarknadsutbildning inom träindustrin dit vi tagit gruppen för studiebesök. Detta utifrån att deltagarna ska få insyn i hur ett studiebesök på en Arbetsmarknadsutbildning går till. Vi har även ett samarbete med Glimåkra Folkhögskola där vi gjort studiebesök med syfte att visa på alternativa utbildningar.

Till gruppträffarna har även kommunens enhet för Ekonomiskt bistånd kommit och pratat om hur Ekonomiskt bistånd fungerar. Även representant från kommunens vårdcentraler har varit i grupp för att prata om hälsa och psykisk ohälsa. Studie och Yrkesvägledare har kommit till grupp för att prata om olika möjligheter till arbete och utbildning.

De individuella samtalen har även de utgått från Motiverande samtal för att starta en förändringsprocess hos deltagaren och stärka tron på sin förmåga till förändring.

Under processens gång har de individuella samtalen även kommit att bli samtal för stöd för att navigera rätt bland myndigheter och vad man som individ behöver göra för att få ta del av samhällets utbud.

 Det vi har pratat om i grupp har vi kunnat ta individuellt i samtal och då vara behjälpliga i kontakter med olika myndigheter så som Migrationsverket, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Skatteverket och Pensionsmyndighet. Vi har även följt deltagare för trepartssamtal hos läkare, Försäkringskassans handläggare, Arbetsförmedlingens handläggare, till Maria Skåne vid drogproblematik eller till kommunens Individ och familjesupport (Öppenvård).

Vi har varit ett stöd för ungdomarna för att de ska kunna skapa en riktning för sin framtida försörjning.

## Måluppfyllelse

När vi tittar på insatsmålen i ”Ansökan om medel” och Målsättning i Projektplanen skiljer de sig åt. Vi väljer att utgå från Projektplanen där målen var som följer:

* 40 ungdomar har motiverats och rustats för att förstå arbetsmarknaden och studievägar till arbete bättre
* 20 deltagare har gått vidare till AME
* Ungdomar i projektet förstår kraven för försörjningsstöd
* Uppskattar 5 grupper med 8 deltagare i varje
* Enskilda samtal uppskattas till 20 deltagare
* 15 uppskattas ha fått vårdkontakt
* Deltagare ska få information av SYV
* Gruppdeltagare ska genomgå Basutbildning (Var från början valideringsverktyget OCN)

Under projektets tid har 68 ungdomar varit i kontakt med Göinge Ung. Några under längre tid, andra endast under en eller ett par tillfällen och någon har endast haft kontakt via telefon men aldrig kommit till Göinge Ung. Av dessa 68 var 52 män och 16 kvinnor.

43 ungdomar har deltagit i gruppverksamhet och har då fått möjlighet att få mer förståelse för arbetsmarknad, studier, genomgå basutbildning samt förstå kraven för försörjningsstöd. Det har under tiden för projektet varit 7 grupper med mellan 4-8 deltagare i varje grupp. Dock har inte alla 43 varit närvarande vid varje grupptillfälle och då missat en del av informationen i grupp vilket de istället har kunnat få i individuella samtal.

25 ungdomar har haft endast individuella samtal utifrån olika anledningar. Exempelvis upplever deltagaren att hen inte kan vara i grupp.

28 av deltagarna har kunnat gå vidare till AME för exempelvis ut matchning mot arbete.

13 deltagare har motiverats till att få stöttning i kontakt mot vården.

Vi hade under projektets början 6 inskrivna i OCN validering. Dock var det endast 1 av dessa som utförde hela valideringen och fick diplom. I samtal med dem som inte genomgick hela valideringen framkom att det var för svårt då det var mycket att läsa och tekniken var svår att klara av. Efter det tog vi därför beslutet att i grupperna gå igenom ”Bas programmet” för att få förståelse för arbetsmarknaden.

**Effektmålen** som skrevs i projektplanen var som följer:

**Kortsiktiga effekter/mål:**

* Fler ungdomar förstår samhällets uppbyggnad och kan därmed ta del av dess insatser för att närma sig studier eller arbete.
* Fler ungdomar har stärkts i sin väg mot ett självständigt och fungerande vuxenliv

**Långsiktiga effekter/ mål:**

* Minskad ungdomsarbetslöshet
* Fler ungdomar som utbildar sig
* Kompetensen för arbetsmarknaden i kommunen stärks
* En ungdomsplattform har skapats i kommunen.
* Fler ungdomar är självförsörjande
* En hållbar samverkan

De kortsiktiga effektmålen är svåra att mäta. Dock uppfattar vi utifrån vad många av ungdomarna säger att de har stärkts mot självständighet och fått mer förståelse för samhället. De vet dessutom vart de kan vända sig för stöd.

Här kommer några uttalanden från deltagare:

* Jag har bara väldigt positiva saker att säga om göinge ung. De är extremt hjälpsamma och trevliga mot en som person och de är alltid där för en när man behöver hjälp eller om man mår dåligt. Göinge ung hade också kurser som man kunde vara på som var väldigt bra och informativa, saker som man kanske inte hade så mycket koll på innan.Jag har Anna som kontaktperson vilket jag är väldigt glad för. Hon har pushat och gett motivation för att man ska komma över tröskeln och mållinjen, och det har uppskattats väldigt mycket. En person som har kommit nära mig och som man även kan höra av sig till när man inte är på topp. Som sagt har Anna varit där för mig i varje steg och är en helt underbar människa som man har fått lära känna. Jag är tacksam för att göinge ung har funnits och hjälpt många människor inklusive mig själv.
* Behandlingen var mycket bra och jag fick mycket hjälp av personen som heter Anna och hon var så snäl och Sociat, och jag började prata svenska bättre på kursen.
* Det var bra för man fick lära sig mycket, diskutera och lära känna nytt folk. Komma ut och träffa folk.
* Det jag tycker varit bra är att man får bra hjälp om de är något man undrar över tex med hur det fungerar att aktivitetsrapportera. Det är också bra att man får lära sig hur man ska skriva sitt CV och personliga brev så man vet hur det ska se ut och vad det ska innehålla för det kan vara rätt så svårt att få till om man inte gjort det innan. Det har även varit intressant med studiebesökså man lär sig hur det fungerar om man funderar på att studera och att man får veta att det finns speciella utbildningar inom bristyrken som arbetsförmedlingen finansierar.

Vad gäller de långsiktiga målen så ser vi att arbetslösheten i Kommunen har gått ner, vilket Göinge Ung kan vara en del av i samverkan med Arbetsmarknadsenheten där det utvecklats en mycket bra samverkan.

Under projekttiden har Göinge Ung som ett av målen jobbat för fler ungdomar i självförsörjning. Dock har Göinge Ung även jobbat för att ungdomar utan egen ekonomi ska kunna ansöka om Ekonomiskt bistånd för att på sikt kunna bli självständiga och självförsörjande.

Vi har kunnat arbeta upp en samverkan med kommunens olika enheter vilket har gjort att vi underlättat för varandra. Framför allt när det gäller samverkan med Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten. Även samverkan med Göinge Utbildningscenter har utvecklats dock finns det mer att jobba med för att stärka det samarbetet.

Göinge Ung har dock blivit ”känt” för de olika enheterna i kommunen vilket gör det lättare att fortsätta att utveckla samverkan.

Göinge Ung har även kunnat dela kontaktperson från AF med Arbetsmarknadsenheten vilket lett till en snabbare utveckling för några deltagare. Göinge Ung har också haft en kontaktperson på varje vårdcentral vilket har gjort att vi har kunnat vara behjälpliga med tider eller att hitta utredningar som Arbetsförmedlingen vill ha för att kunna ge den arbetslösa rätt stöd. Vården har även varit med i grupp för att ge information kring mående och psykisk ohälsa vilket varit uppskattat.

# Reflektioner och slutsatser

Under projektets gång har vi kunnat uppmärksamma att det finns ungdomar i kommunen som ”faller mellan stolarna”. Det är ungdomar som behöver stöttning för att förstå vad samhället kräver av dem. I dagens samhälle är mycket digitaliserat, ungdomarna möter inte så många människor. Vad vi uppmärksammat är att det är svårt för ungdomar att förstå allt som behöver göras digitalt och då kan en plattform dit en kan gå för att få stöttning med dessa uppgifter vara en väg framåt. Vi har sett ungdomar som tappar tron på samhället när de inte förstår vad som förväntas av dem vilket lätt leder till att ungdomen väljer en bana utanför samhällets ramar. Med den stöttning som Göinge Ung har kunnat ge så får ungdomen mer förståelse för vad som krävs av ungdomen för att komma framåt och på så sätt kan de själva klara de olika kraven efter en tid.

Förväntningarna på Göinge Ung kan anses infriade utifrån att Göinge Ung har kunnat stötta ungdomar på sin väg fram och på så sätt underlättat för andra enheter i kommunen med fokus på Ekonomiskt bistånd. Genom gruppverksamheten har ungdomarna fått något meningsfullt att göra som för dem framåt och skapar rutiner för dem vilket är något som många har saknat. Dock har arbetet varit mycket tidskrävande då det handlar om att skapa relationer och då många av ungdomarna stått långt ifrån arbete eller studier har vägen fram varit krokig. Många av ungdomarna har haft svårt att passa tider, att komma över huvudlaget och ofta har det krävts att projektarbetarna har fått lägga stor tid på att påminna och vänta ut. Här har Motiverande samtal varit en bra metod att arbeta med för att få ungdomarna att starta en förändringsprocess och på så sätt stärka tron på sin förmåga till förändring.

Då många av deltagarna stått långt från arbete eller studier har vi under tiden projektet pågått ändrat om i materialet för att det ska passa så många som möjligt. Ett exempel är att vi i början hade träffar under 3 timmar, vilket vi märkte var alldeles för länge för ungdomar som inte varit i någon aktivitet på länge. Vi drog ner till 2 timmar för att i den sista gruppen träffas under 1,5 timme. Det som varit svårt har varit den stora blandningen av svensktalande och nyanlända då det tar längre tid att förklara för de ungdomarna med svag svenska. Dock ser vi också fördelar med att blanda ungdomarna då alla kan lära av varandra och få mer förståelse för varandra. Det har även skapats en del kompisrelationer i grupperna som har lett till vidare kontakter.

Under det första projektåret var vi i en pandemi vilket gjorde att de grupper vi planerat ställdes in. Det ledde till att vi planerade om och istället träffade deltagarna individuellt vid flera tillfällen.

Arbetsgruppen i Göinge Ung har under projekttiden flyttats till olika lokaler och även bytt chef vid ett antal tillfällen. Detta har dock lett till att projektgruppen lärt känna olika enheter och göra sig kända i olika enheter. Dessutom har vi sett en fördel med att hamna där Göinge Ung nu finns dvs. i samma lokaler som kommunens Arbetsmarknadsenhet vilket har gett synergieffekter för deltagarna och kommunen genom att Göinge Ung förbereder ungdomar för arbetsmarknad och då finns stöttningen ut i arbetslivet på nära håll.

I samma lokaler sitter även kommunens KAA-samordnare vilket har varit en stor fördel då deltagarna snabbt har kunnat få träffa en studie och yrkesvägledare i de fall det har varit aktuellt.

Från början anvisades deltagare endast från Ekonomiskt bistånd och från Arbetsförmedlingen. Då Arbetsförmedlingen påverkats av den reform som gjorts i Arbetsförmedlingen har de inte kunnat anvisa utan istället har vi haft en kontaktväg in på Arbetsförmedlingen. Detta ledde till att vi beslutade att även hitta deltagare på andra sätt. Vi har kunnat hitta deltagare genom Göinge Utbildningscenter, Vårdcentraler och deltagare som kommit utifrån att de själva hört om Göinge Ung. Vi har även haft information på kommunens hemsida. Genom att utnyttja dessa olika rekryteringssätt har vi upptäckt att det finns ett antal så kallade ”hemma sittare” i kommunen. Det vill säga ungdomar som inte har någon aktivitet och som försörjs av sina föräldrar. Dessa ungdomar har på så sätt haft svårt att ta steget mot ett självständigt och fungerande vuxenliv, de har stannat upp i sin utveckling. Genom Göinge Genom att uppmärksamma dessa ungdomar och få dem till Göinge Ungs gruppverksamhet har de kunnat se att de inte är ensamma i sin situation och kunnat få mer kunskap om vad det finns för stöd i samhället att få för att komma framåt mot självständighet. Vi ser att behovet av en ”Ungdomsplattform” har funnits då många av dessa ungdomar inte visste vart de kan vända sig för stöd.

När vi har jobbat med människor kan målen ofta vara svåra att mäta. Dock kom det en utvärderare in i projektet under 2021 vilken har gjort projektet mer mätbart. Vi fick även tillgång till dokumentationsverktyg när vi flyttades till Arbetsmarknadsenhetens lokaler vilket även det underlättade. Reflektionen som görs är att det behöver finnas en bra struktur och ledning bakom ett projekt för att det ska synas att det drivs framåt.

En viktig del i arbetet handlar om att skapa en relation till deltagaren och att ha en tro på deltagarens förmåga. Dessutom kunna stötta deltagaren i att dess olika insatser blir samordnade för att deltagaren ska kunna ta steg framåt.

# Insatsbudget

Ekonomin har följts enligt budgeten och kostnaderna har utgjorts av personalkostnader enligt projektplan.

# Implementering/ Förankring

Ambitionen är att utifrån Göinge Ungs projektarbete skapa en ungdomsplattform i Östra Göinge Kommun dit ungdomar kan vända sig för stöttning på sin väg fram mot sin framtida försörjning. Utifrån denna tanke har projektmedarbetare och Lokal projektledare gjort omvärldsbevakning och tittat på ett liknande koncept i Kristianstads kommun –”Ungdomstorget”. Där arbetar de på ett liknande sätt med att stötta ungdomar.

Östra Göinge Kommun har även under projektets sista år startat ett parallellt ungdomsprojekt där man tagit del av Göinge Ungs arbetssätt. Detta ger kommunledningen ytterligare tid och erfarenheter av hur en framtida ”Ungdomsplattform” kan komma att se ut.

Östra Göinge Kommun arbetar stort med utbildning då kommunens skolelever har haft en låg skolmotivation. En ”Ungdomsplattform” skulle kunna bli en del av denna satsning mot högre utbildningsmål samt lägre arbetslöshet.

Ambitionen är nu att det ska kunna skapas en Ungdoms plattform i kommunen dit ungdomar kan vända sig för stöd.