jo vandeurzen

vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin

antwoord

op vraag nr. 153 van 7

van helga stevens

1. Binnen de gewijzigde regelgeving thuisbegeleiding wordt er inderdaad van uitgegaan dat niet alle begeleidingen een even groot gewicht hebben. Daar waar de oorspronkelijke regelgeving opgesteld was om te gelden als norm voor mobiele begeleidingen aan huis, werd vastgesteld dat in de loop der jaren een aantal diensten ook een aanbod groepsbegeleiding had ontwikkeld, en een aantal begeleidingen ook op de dienst zelf gebeurden. De diensten ontvingen voor deze begeleidingen eenzelfde subsidiëring als voor de begeleidingen aan huis, terwijl ze duidelijk minder inzet van middelen vergen. Aangezien ook groepsbegeleidingen en begeleidingen op de dienst hun waarde kunnen hebben, werd ervoor geopteerd om dit soort aanbod zeker niet te schrappen, maar de subsidiëring te differentiëren. Daarnaast werd de algemene norm licht verhoogd. Daar waar de oorspronkelijke personeelsinzet gemiddeld 0,24 personeelspunt per begeleiding bedroeg, werd dit teruggebracht naar 0,235 punt per begeleiding, of een minimale verhoging van ongeveer 2% aan bijkomend te presteren begeleidingen, indien de dienst enkel mobiele begeleidingen zou verrichten. Er werd voor deze minimale verhoging geopteerd om bij de wijziging van regelgeving toch enig effect te ressorteren op de wachtlijsten voor thuisbegeleiding. Daarnaast wordt het personeelskader van deze diensten nu uitgedrukt in personeelspunten, en niet meer in verplicht op te nemen functies. Daardoor kunnen deze diensten de personeelsinzet beter optimaliseren. Gelet op de zeer lichte verhoging is het aannemelijk dat er geen wezenlijk effect is op de kwaliteit van de ondersteuning.
2. De cijfers van de diensten voor 2013 zijn nog niet in het bezit van het VAPH. Dit kan maar exact gerapporteerd worden na de indiening van de afrekeningsdossiers van de betrokken diensten, en hangt samen met het feit of ze al dan niet evenveel groepsbegeleidingen en begeleidingen op de dienst zijn blijven presteren. De keuze om eventueel minder begeleidingen aan bepaalde gezinnen te verstrekken, is een beslissing die door de dienst zelf gemaakt wordt. Zoals gesteld is het nog niet duidelijk voor hoeveel personen dat het geval is. Daarnaast moet er op gewezen worden dat diensten op zich ook voortdurend in evolutie zijn. Vroeger waren gezinnen doorgaans veel langer in begeleiding, maar mee onder druk van de vele wachtenden werken de diensten meer en meer met afgelijnde modules in de tijd. Evoluties op dit vlak zullen dus ook niet eenduidig aan de nieuwe regelgeving kunnen toegeschreven worden.
3. Door de weging van de begeleidingen moeten de diensten inderdaad meer begeleidingen presteren. Aangezien vervoer een zeer belangrijke kost is binnen de onkostenstructuur, en bij groepsbegeleidingen en begeleidingen op de dienst er geen vervoerskost is, is het ook billijk dat de werkingstoelagen worden uitbetaald in verhouding tot deze weging. Voor diensten die voorheen niet of zeer beperkt hebben ingezet op groepsbegeleidingen of begeleidingen op de dienst, is er geen wijziging. Voor de beperkte globale verhoging van de output krijgen de diensten voor de bijkomende begeleidingen ook bijkomende werkingstoelagen.
4. Voor de diensten thuisbegeleiding gelden dezelfde regels voor indexering als voor de andere voorzieningen. Gelet op de algemene budgettaire toestand, en om toch de hoognodige uitbreidingsmiddelen voor deze sector te vrijwaren, werd ook voor deze diensten geen indexsprong van de werkingscomponent toegepast voor:
* de indexsprong van augustus 2010;
* de indexsprong van januari 2012;
* de indexsprong van november 2012.