**philippe muyters**

vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport

**antwoord**

op vraag nr. 351 van 15 maart 2011

van **lydia peeters**

1. Krijtlijnen, procedure en targets/doelstellingen

Het samenwerkingsakkoord tussen de VDAB en het RIZIV kadert volledig in de nieuwe dynamiek die is ontstaan naar aanleiding van de overdracht op 1 juli 2009 van de beslissings­bevoegdheid over de herscholingsdossiers van het College van Geneesheren Directeurs naar de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (HCGRI). Hierdoor werd een integrale benadering van de arbeidsongeschiktheid mogelijk.

Het doel van deze samenwerking is dat de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden die het volledige traject naar werk hebben doorlopen, geschikt kunnen worden verklaard voor het nieuwe referentieberoep en begeleid worden naar een concrete job in de regeling voor werknemers of een activiteit als zelfstandige.

Die doelstelling wordt bereikt door het gepast inzetten van de verschillende onderdelen van de dienstverlening die de VDAB en zijn partners kunnen aanbieden zoals bijvoorbeeld een traject­bepaling, een trajectbegeleiding en verschillende extra acties zoals screeningen, opleidingen, stages en opleidingen op de werkvloer. Op deze manier willen we de kansen van de arbeids­ongeschikt erkende gerechtigden op de arbeidsmarkt gevoelig verhogen. De VDAB maakt daarom van bij de trajectbepaling een inschatting van de sterktes en de aandachtspunten van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden en binnen het eigenlijke traject naar werk worden slechts die noodzakelijke modules ingezet die ervoor zorgen dat de competenties op een juiste manier geanalyseerd en versterkt worden.

De VDAB verbindt zich ertoe om in 2011 voor een contingent van 100 arbeidsongeschikt erkende gerechtigden een traject naar werk op te starten.Op basis van de ervaring die door de VDAB werd opgebouwd, kan ervan worden uitgegaan dat 80% van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden, die het volledige traject hebben doorlopen, door de adviserend geneesheer of de HCGRI geschikt zouden worden verklaard voor het uitoefenen van hun nieuw referentieberoep of nieuwe zelfstandige activiteit. Deze inspanningsverbintenis vanwege de VDAB doet geen afbreuk aan het feit dat de adviserend geneesheer zijn beslissing in volle onafhankelijkheid dient te nemen.

Looptijd

Het project start op 1/3/2011 en loopt tot en met 31/12/2011. Het is toegankelijk voor zowel werknemers, als voor zelfstandigen.

Financieringsstructuur

In een traject naar werk zijn steeds voor iedereen volgende modules voorzien:

* een trajectbepaling;
* een trajectbegeleiding;
* een oriënterende screening;
* sollicitatieondersteuning;
* competentieversterkende acties (op de opleidings- of op de werkvloer);
* jobhunting en jobmatching;
* nazorg.

Voor de bepaling van de kostprijs wordt uitgegaan van de gemiddelde kostprijs van de verschillende mogelijke onderdelen binnen een traject naar werk.

De kostprijs voor een werkzoekende die het volledige traject naar werk doorloopt en deel uitmaakt van het contigent van 100 arbeidsongeschikt erkende gerechtigden, wordt bepaald op 12.500 €. Dit forfait dekt alle kosten van de diverse modules die in een traject naar werk zijn voorzien (in het volledige traject zijn vorming- en opleidingskosten inbegrepen).

De kostprijs wordt betaald door het ziekenfonds dat het individueel dossier van de arbeids­ongeschikte gerechtigde beheert.

1. De doelgroep van ZIV-gerechtigden is globaal gezien opgedeeld in twee grote groepen:

* Personen die omwille van hun medico-sociale beperkingen niet meer aan de slag kunnen in hun referentieberoep. Deze groep heeft recht op een herscholing, zoals voorzien in de ZIV-wetgeving. Voor deze groep verloopt het traject meestal via de VDAB en/of partners en worden de opleidingsacties gefinancierd door het RIZIV.
* Personen die met hun medico-sociale beperkingen wel nog aan de slag kunnen in hun referentieberoep. Deze groep heeft geen recht heeft op een herscholing, zoals voorzien in de ZIV-wetgeving. Ook voor deze groep van werkzoekenden verloopt het traject via de VDAB en/of partners, maar worden de acties gefinancierd door Vlaanderen.

Via het pilootproject kunnen we voor het eerst op een gestructureerde manier, en binnen een afgestemd afsprakenkader, personen uit de eerste groep begeleiden naar werk.

1. De VDAB zal de evaluatie van dit project zeker op de agenda zetten van overlegorganen die tot doel hebben om de interregionale samenwerking te verbeteren. De praktijk is in de verschillende regio’s echter zeer verschillend. Zo is in Wallonië de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap niet de bevoegdheid van de FOREM, maar wel van de AWIPH. In Brussel hebben we PHARE naast ACTIRIS.

1. Het rapport “Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of met langdurige gezondheids­problemen” van het Centrum voor Sociaal Beleid biedt een goed overzicht van de verschillende belemmeringen die er bestaan in de huidige regelgeving. Aan een aantal ervan is op Vlaams niveau weinig te veranderen, zeker in de huidige federale context. Een aantal ervan worden wel opgenomen binnen Vlaamse overlegplatformen en projecten. Een tweetal concrete voorbeelden:

* De verschillende stelsels van uitkeringen en tegemoetkomingen zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Er worden bijvoorbeeld verschillende inkomensconcepten door elkaar gebruikt bij de evaluatie van bepaalde rechten. De financiële gevolgen van een tewerkstelling zijn bijgevolg moeilijk in te schatten, voor de betrokkenen zelf en voor de begeleidingsdiensten. In het zorgplatform (zie punt 5) worden de acties van het Centrum voor Sociaal Beleid op dit vlak op de voet gevolgd. Via het FLEMOSI-project zal dit centrum een instrument ontwikkelen dat gebruikt kan worden om de financiële gevolgen beter te kunnen inschatten.
* Er zijn onduidelijkheden bij de interpretatie van de regelgeving en hierdoor ontstaat een inconsistente uitvoeringspraktijk. We zien dat onder meer in de regelgeving rond toegelaten arbeid. Zowel de evaluatie van de handicap zelf als het toegestane percentage van werkhervatting wordt op verschillende manieren in de praktijk gebracht. Ook in verband met opleiding en herscholing is er geen duidelijkheid over de rechten en plichten van de personen met een ZIV-statuut (toestemming vragen, melden, …). De VDAB participeert actief in een aantal studiedagen die georganiseerd worden door de Wetenschappelijke vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde en waar verschillende thema’s behandeld worden, onder meer om tot beter afgestemde afspraken en procedures te komen. Bovendien zal de VDAB, samen met het RIZIV en de Verzekeringsinstellingen (VI’s) werk maken van een infobrochure die verzekerden beter zal informeren over de rechten en plichten in het kader van activering naar werk.

1. Op 3 juni 2010 werd het platform zorgbegeleiding opgestart dat bestaat uit 40 afgevaardigden vanuit de sectoren Werk en Welzijn:

* Voor de sector Welzijn zetelen hierin o.a. afgevaardigden van de provinciale overleg­platformen Geestelijke Gezondheidszorg, provinciale partnerschappen zorgbegeleiding, Vlaamse Vereniging voor verzekeringsgeneeskunde, departement Welzijn, enz.
* Voor de sector Werk zetelen hierin o.a. afgevaardigden vanuit de VDAB, de dienst voor gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB), RIZIV, gespecialiseerde arbeidsonderzoeks­diensten (GA) en gespecialiseerde opleidings-en begeleidingsdiensten (GOB), enz.

Dit platform zorgbegeleiding bundelt expertise met de bedoeling om nieuw beleid voor te bereiden ten aanzien van de doelgroep van personen met een medische, mentale, psychische en psychiatrische beperking (MMPP), vooral wat betreft socio-professionele integratie.

Er wordt momenteel gewerkt in 5 werkgroepen rond volgende thema’s: kennisdeling, het uitwerken van een toekomstig activerend rehabilitatiemodel, afstemming van de evaluatie van arbeidsongeschiktheid, het delen van informatie met respect voor de regels op de privacy en het uitwerken van een instrument dat duidelijkheid verschaft aan professionelen over de cumulmogelijkheden van arbeidsinkomen en uitkering en de impact op het netto gezinsinkomen. Een tussentijdse stand wordt telkens voorgelegd aan alle leden van het platform, waaronder ook afgevaardigden van de departementen Werk en Welzijn.