# Svar på interpellation (L) angående drogförebyggande program och åtgärder

I lokalmedia och även i riksmedia rapporteras om ökat bruk av droger i allt yngre åldrar, bland annat i skolorna i Luleå har elever påkommits med att vara påverkade under skoltid, en annan uppmärksammad händelse är ett hockeylag i södra Sverige som uppmärksammades i media för utbrett bruk av droger. Liberalerna anser att det är av högsta vikt att kommunen tydligt agerar mot denna utveckling: ”Om vi inte agerar nu kommer det att få enorma konsekvenser för våra ungdomar”.

**Vilka *omedelbara* åtgärder kommer tas/har tagits av kommunen när detta uppmärksammades?**

När nyheten kring ökat bruk av droger i allt yngre ålder lyftes i media så kunde den förvaltningsövergripande beredningsgruppen som har regelbundna möten snabbt sammankallas för att dela lägesbilder och planera åtgärder. Varje myndighet hade med sig en aktuell lägesbild till mötet. Det finns även en ungdomsgrupp inom barn och unga enheten på socialförvaltningen som arbetar med fokus på ungdomar och samarbetar med skola och polis. Detta för att få signaler av oro i ett tidigare skede. **Ytterligare kan nämnas att socialtjänstens samarbetsprojektet PIS, prevention i samverkan, som jobbar med folkhälsa och skolan. Samt en omstart av sociala insatsgruppen, SIG, som är en samverkan mellan socialtjänst, polis och skolan.**

Samtidigt kom en anmälan från kulturens hus gällande så kallad boffning av torrschampo och då valde socialtjänsten att agera snabbt. Socialsekreterare har bedrivit uppsökande verksamhet och fältarbetat på kulturenshus. Kulturens hus har haft väktare på plats. Även polisen har varit närvarande på kulturens hus.

Ett brev från socialtjänsten skickades ut till vårdnadshavare för elever på högstadiet och gymnasiet. Syftet var att uppmärksamma föräldrarna kring risksignaler som framkommer. Brevet skickades ut via skolappen Unikum.

Information har också skickats till rektorer, elevhälsa, fritidsgårdarna kring att vara uppmärksamma på detta inom sina verksamheter.

**PIS – Prevention i samverkan**

Prevention i samverkan är ett treårigt projekt mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen, som är finansierat via Sociala investeringsmedel.

Syftet med PIS är att stärka samverkan mellan socialtjänst och skola för att tidigt upptäcka elever som riskerar en ogynnsam utveckling. I arbetet tas gemensamma rutiner fram för samverkan mellan skola och socialtjänst, en gemensam checklista kring risk och skyddsfaktorer skapas samt ett kommungemensamt stödmaterial som man kan arbeta med på grupp och individnivå.

Fas 1: I september 2022 inleddes delprojekt där Ängskolan är testpiloter under uppbyggnadsfasen.

Fas 2: I mars 2023 inleds delimplementering samt förädling/utökning av kunskapsbasen allt eftersom den testas. Skolområden: Hertsön, Tuna, Porsön, Råneå, Örnäset.

Fas 3: I augusti 2023 inleds fullskalig implementering. Beräknas pågå till december 2025.

**ANDTS** = **A**lkohol, **N**arkotika, **D**opning, **T**obak och **S**pel

Planen mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel (ANDTS) har tagits fram på upp­drag av beredningsgruppen för trygghet och brottsförebyggande i enlighet med samverkans överenskommelsen med Polisen 2020–2023 (SÖK). Planen har skapats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och polisen under ledning av Luleå kommuns preventionssamordnare. Aktivitetsplanen redogör för problembild, befintligt arbete med koppling till ANDTS-området samt aktiviteter som ska genomföras under året.Utifrån ett års hjul för årlig uppföljning sker revideringen av aktivitetsplanen.

Nedan redovisas en sammanställning av övriga åtgärder som vidtagits:

**År f-6**

Risker och faror med nikotin, droganvändning, och rusningsmedel finns med i undervisningsplanen. Utöver information från undervisningsplanen samtalar pedagoger också om dagsaktuella händelser och nyhetsmaterial gällande området ANDTS.

Skolsköterskan tar upp ämnet i hälsosamtalen i årskurs 4.

Skolsköterska och skolkurator har även ett planerade lektionspass med årskurs 6 där samtal om nikotin, droger och andra rusningsmedel tas upp.

Skolkurator och skolsköterska lyfter frågan ytterligare med lokala elevhälsoteamet och ansvarig rektor.

Det genomförs även insatsen ”rastsnack” där olika frågor gås igenom tillsammans med elever från årskurs 6 (frivilligt, olika deltagare varje gång). Frågorna har berört områden som: kroppen, känslor, psykosociala miljön, konsekvenser av beroende, bruk av nikotin och alkohol. Skolsköterska har också skickat ut material från UMO och Folkhälsomyndigheten till pedagogerna om tobak, droger och alkohol. Om oro finns oro för en elev gällande alkohol/droger informeras vårdnadshavare och orosanmälan görs vid behov.

Material från folkhälsomyndigheten har skickats ut i klass 5 och även 6. Frågan har diskuterats i elevhälsoteamet (EHT) samt samtalat med personal på skolan samt även lokalvårdarna att vara extra uppmärksamma i skolans lokaler. Kurator och skolsköterska kommer att vara med i år 6 och ha lektioner kring sexualkunskap samt droger, rökning och alkohol.

Personal på skolan håller utkik på skolgården/toaletter efter flaskor, deospray mm. Skolsköterska, kurator och rektor är uppmärksamma på beteenden eller annat avvikande som kan vara kopplat till droger/alkohol/tobak. Vi har inte planerat någon direkt information till elever när vi inte sett något aktuellt behov kring misstanke om drog- eller alkoholanvändning på denna skola. Det sker kontinuerligt ett hälsofrämjande och förebyggande arbete exempelvis kring självkänsla, trygghet, grupptryck som i förlängningen kan motverka att elever hamnar eller riskerar att hamna i situationer där drog- och alkoholanvändning förekommer. Eleverna får strategier och trygghet att stå emot och kan säga nej.

Kurator har nu jobbat med självförtroende, självkänsla och självbild i årskurs 5 på två skolor, att stärka självkänsla och att i det vara trygga att göra egna och kloka val. Både kurator och skolsköterska tror att det är ett bättre förebyggande arbete, där man också kan ta upp ämnen som rökning, alkohol och droger.

Det sker även kontinuerligt ett relationsskapande arbete med eleverna - var nära, se, ställ frågor med mera. Vuxennärvaro och fortsatt vuxenstöd ute i korridoren på raster (rastpedagogschema) är viktigt för tryggheten och det som elever efterfrågar. Information samt konsekvenser av användning präglas mycket i undervisning. Regelbundna rundor för att se över toaletter och korridorer. Lokalvårdarna har extra koll när de städar (framför allt toaletterna), hålla ögonen öppna efter plastpåsar, stark parfymdoft med mera.

**År 7–9**

Högstadiet kommer att arbeta med tema hälsa, som inte direkt har med droger och alkohol att göra, men medvetenhet om hälsa och lärande.

På skolan har lokalvårdarna uppmanats vara uppmärksamma på om de ser tomma flaskor, deospray mm. Toaletterna ska utrustas med speciella detektorer för att upptäcka om någon vejpar. Vid misstanke om förekomst kontaktas vårdnadshavare. Skolan kommer även att ha ett föräldrakafé under våren då man bland annat kommer att ta upp detta i samband med diskussion kring alkohol och tobak. Det är planerat att mentorer ska lyfta lite i sina klasser gällande boffning och det som varit i nyheterna på senaste tiden, utifrån risker, vad man som kompis ska vara uppmärksam på och vem man vänder sig till om man är orolig för någon.

Rektor har skickat ut meddelande till vårdnadshavare om att det ev. kan pågå på skolan samt bifogat polisens material *Föräldraskolan* som riktar sig till vårdnadshavare. Rektor har meddelat polisen det skolan fått kännedom om angående eventuell langning av tobak - kopplat till verksamhet i området. ANDTS ingår helt naturligt i olika ämnen. Rektor har tagit upp på APT med personalen. Beslutat att ta dialogen med eleverna med fokus på omtanke för att på det sättet försöka få elever att berätta, fråga osv. Några elever har redan lyft ämnet i klassen.

Rektor skickat ut information till alla vårdnadshavare via Unikum om att elever vejpar (vape = e-cigarett), rektor länkar till ett nyhetsinslag, från polisen, till vårdnadshavare. Skolan ska inom en snar framtid få övervakningskameror som en förebyggande åtgärd för att minska skadegörelse, kan kanske tänkas att det även är drogförebyggande.

Frågan har lyfts på personalkonferens. Personal observerar vilka elever som rör sig var i korridorer osv. Övergripande information har gått ut till vårdnadshavare om vad vi sett hittills. Kontakt med vårdnadshavare till specifika elever. Kurator har ANDTS-lektioner i årskurs 7. Elevhälsan är representerad på en högre organisatorisk nivå genom deltagande i möten/planering kring Luleå kommuns aktivitetsplan, ANDTS-plan förskola till årskurs 3 i gymnasiet samt deltar i utskick till vårdnadshavare via Unikum kring valborgsmässoafton, sommarlov och särskilda händelser till exempel efter mycket boffning.

**Gymnasiet**

I gymnasieskolan finns i nuläget inga tecken på ett ökande drogmissbruk. Tvärtom är bilden att vi har färre drogrelaterade ärenden än innan pandemin och att antalet orosanmälningar på grund av drogmisstanke har minskat. Vi ser också betydligt färre elever som röker i anslutning till skolan. Socialtjänsten bekräftar bilden av att mycket få orosanmälningar utifrån drogmisstanke har kommit in från Luleå gymnasieskola under detta läsår.

Naturligtvis måste vi utgå ifrån att vi har elever som missbrukar droger, men betydligt färre fall än tidigare kommer till rektorernas och elevhälsans kännedom. Inga fall av boffning har kommit till skolledningens kännedom. Trots det har all personal uppmanats att vara vaksamma på tecken på att det skulle förekomma.

***Främjande och förebyggande arbete***

Tidigare genomfördes årliga schemabrytande aktiviteter för alla elever i de olika årskurserna, men sedan ett antal år görs inte detta. Forskning visar att den typen av aktiviteter har liten eller ingen effekt. I stället genomförs aktiviteter av lärare/mentorer, elevhälsan och externa aktörer på de olika programmen, ofta inom ramen för ”klasstid”, en schemalagd återkommande tid för bland annat sådana insatser. Skolsköterskorna erbjuder också hälsosamtal till alla elever i årskurs ett. I samtalet ställs bland annat frågor som rör användandet av droger i olika form. Droger och dess verkningar tas också upp i undervisningen i bland annat Naturkunskap och Idrott och hälsa.

Sedan hösten 2022 finns en skolformsövergripande aktivitetsplan för arbetet med frågor som rör ANDTS. Planen innehåller aktiviteter som ska genomföras från förskoleklass till gymnasiet. Innan pandemin träffade elevhälsan med viss regelbundenhet socialtjänsten och polisen för att, på en övergripande nivå, utbyta kunskaper om det aktuella läget när det gäller droger. Vi återupptar nu de nätverksträffarna med sikte på att ses en gång per termin med start i april denna vår.

**Öppenvården barn och unga**

Öppenvården arbetar efter att myndigheten tagit beslut om insats och har också har statistiken över beviljade insatser. Öppenvårdens insatser bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Finns även en insatskatalog över allt det som finns i Luleå.

Insats hos Öppenvården som är aktuell utifrån denna fråga om drogproblematik är: (FFT), Funktionell familjeterapi. vilket Socialstyrelsen rekommenderar. Den strukturerade familjebehandlingen är för familjer som har barn 12–17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Metoden bygger på att jobba med föräldraskapet och bryta icke önskvärt beteende hos ungdomen.

I höstas flaggades upp om Tuna gänget. Sammanstrålat med skolan, polis samt från alla tre verksamhetsområden. Syftet att få likadan bild. För Öppenvård barn och unga har det inneburit några beslut om insatser. Då FFT är det som passar bäst är det den metoden som används.

När det gäller ungdomar: Finns en behandlingsassistent som jobbar individuellt med ungdomar (typ hämtar direkt vid skolans slut). Allt efter beslut om insats för den enskilde individen. Jobbar med att stärka ungdomens identitet, hur vill du upplevas av din omgivning lärare, hur tänker du att det påverkar din framtid, aktiviteter och fritidssysselsättningar.

**Tillsammansgrupp för barn, ungdomar och föräldrar (i familjer med beroende och/eller psykisk ohälsa)**

Utveckling på gång gällande lägerverksamhet under höstlovet i samverkan med fler förvaltningar och intresseorganisationer. Syftet är att ge stöd till barn/ ungdomar vilket leder till minskad risk för egen ohälsa och missbruk.

Detta ska ske två gånger per år under vår och höst. Socialförvaltningen är ansvarig i samverkan med Svenska kyrkan i Luleå.

**Öppenvården**

Öppenvården arbetar efter att beslut är fattat om insats och har statistik över beviljade insatser. Öppenvårdens insatser bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Finns även en insatskatalog över allt det som finns i Luleå.

Insatser hos Öppenvården är beroende på vilket behovet är. Vid drogproblematik används (FFT) Funktionell familjeterapi. vilket Socialstyrelsen rekommenderar. Den strukturerade familjebehandlingen är för familjer som har barn 12–17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Metoden bygger på att jobba med föräldraskapet och bryta icke önskvärt beteende hos ungdomen.

När det gäller ungdomar finns det en behandlingsassistent som jobbar individuellt med ungdomar, exempelvis hämtar direkt vid skolans slut. Allt beroende på behovet beslutas om insats för den enskilde individen. Syftet är att stärka ungdomars identitet, hur hen vill upplevas av din omgivning, lärare, vänner och hur ens agerande påverkar framtiden.

**Hur tänker majoriteten (S, V, MP) gå vidare med frågan för att förebygga droganvändningen bland Luleås ungdomar?**

Ett tidigt förebyggande arbete är helt avgörande och de insatser som används för barn och unga ska utgå ifrån forskning och beprövad erfarenhet. De arbete som bedrivs i kommunen är omfattande och detta utvecklas och anpassas hela tiden beroende på hur behovet ser ut.

Nu inleds även ytterligare en viktig samverkan för att hitta riskbeteenden, skola och socialtjänsts samarbete ihop med MVC och BVC för att ännu tidigare upptäcka riskfamiljer.

Trygghetsskapande fältverksamhet kring riskhelger behöver utvecklas ännu mer. Ett arbete pågår i nuläget gällande skolavslutningen med samverkan mellan förvaltningar, kyrkan, polisen och intresseorganisationer- Trygga unga i Luleå. Årligen genomförs antilangningskampanjer avseende alkohol, riktade mot unga vuxna och vårdnadshavare. Kampanjerna genomförs två tre gånger per år vid till exempel Valborgshelgen, skolavslutning, halloween, lucia. Syftet med dessa är att öka medvetenheten om riskerna med langning och minska langningen. Ett viktigt förebyggande arbete och vi politiker behöver delta.

Luleå kommun behöver fortsätta arbeta med åtgärder för att främja hälsa, förebygga ohälsa och öka jämlikhet i hälsa. Förebyggande arbetet kräver långsiktighet och resurser. Det goda samarbeten som redan finns etablerat i olika konstellationer behöver därför fortsätta och kontinuerligt återkopplas till Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden.

Med detta svar anser vi interpellationen besvarad.

Bodil Wennerbrandt Sevastik, Socialnämndens ordförande

Emma Engelmark, Barn och utbildningsnämndens ordförande

**ÖVRIGT**

Svar gällande interpellation från