**kris peeters**

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van economie, buitenlands beleid, landbouw en plattelandsbeleid

**antwoord**

op vraag nr. 354 van 30 april 2012

van **veli yüksel**

Mijn diensten hebben voor een correcte en volledige beantwoording van uw vraag contact opgenomen met Healthcare Belgium, de initiatiefnemer van het project. Mijn antwoord op uw vragen is derhalve gebaseerd op de informatie die Healthcare Belgium ons midden mei heeft verschaft.

1. De 120 Libische oorlogsslachtoffers zullen in ons land aankomen in groepen van respectievelijk 25, 25, 25 en 45 patiënten. De eerste groep van Libische oorlogsslachtoffers (in totaal slechts 22) is op 27 april 2012 aangekomen in België. De oorlogsslachtoffers die voor behandeling overgebracht werden naar België werden geselecteerd door het Libische Ministerie voor Oorlogsslachtoffers in samenwerking met het ‘The Injured Care Committee of the State of Libya’ (ook wel het ‘High Committee Taking Care of the Wounded’ genoemd). De selectie gebeurde in samenspraak met een aantal Libische dokters, waarvan sommigen al een bezoek hebben gebracht aan België in het kader van dit initiatief van Healthcare Belgium. Er vond eveneens nauwe samenwerking plaats met de ambassade van Libië in België. De tweede groep oorlogsslachtoffers zal pas uitgenodigd worden na het vertrek van alle oorlogsslachtoffers uit de eerste groep. Eerst zal een evaluatie van het initiatief (m.b.t. de eerste groep oorlogsslachtoffers) plaatsvinden. De oorlogsslachtoffers in deze eerste groep hadden verschillende behandelingen nodig: de groep omvatte zowel lichtgewonde als zwaargewonde slachtoffers. Het ziet er naar uit dat een volgende groep van Libische oorlogsslachtoffers een groter aantal zware gevallen zal bevatten, aangezien er een grote tevredenheid bestaat over de kwaliteit van de behandelingen die door de Belgische ziekenhuizen werden gegeven.
2. Iets meer dan de helft van de groep van 22 oorlogsslachtoffers kreeg intussen een behandeling die een terugkeer naar Libië mogelijk maakte. Op 15 mei 2012 zijn de eerste drie oorlogsslachtoffers teruggekeerd naar Libië. Iets meer dan een week later hebben nog een tiental oorlogsslachtoffers België verlaten.
3. De Libische oorlogsslachtoffers werden voor een onderzoek toevertrouwd aan vier Belgische ziekenhuizen. Het betreft de ziekenhuizen: Cliniques universitaires Saint-Luc - Université catholique de Louvain, Universitair Ziekenhuis Brussel, Europa Ziekenhuizen en het Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell. Elk van deze ziekenhuizen is lid van Healthcare Belgium.
4. Van de 22 oorlogsslachtoffers zouden er volgens mijn gegevens op dit moment nog een kleine tiental in België verblijven en dat ongeveer tot in juni.
5. Volgens Healthcare Belgium is het moeilijk om nu al een schatting te maken van het aantal patiënten dat naar België zou terugkomen voor een gespecialiseerde behandeling.
6. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over de totale kostprijs van de tot hiertoe uitgevoerde behandelingen.
7. Zoals ik reeds aangaf tijdens de vergadering van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 20 maart 2012 dekt de Libische overheid alle kosten (vb. ziekenhuiskosten, verblijfskosten…). Healthcare Belgium verzamelt de facturen met ziekenhuiskosten en geeft die daarna gegroepeerd door aan de ambassade van Libië in België. De Libische ambassade heeft het nodige geld reeds op een Belgische rekening staan en zal de betaling dus onmiddellijk kunnen uitvoeren. Er hoeft met andere woorden geen internationale transactie plaats te vinden. Healthcare Belgium treedt hierbij faciliterend op. De Libische ambassade bezorgt het bedrag aan Healthcare Belgium, en die laatste stort het bedrag door aan de vier betrokken ziekenhuizen. Midden mei 2012 moesten de eerste facturen nog gegroepeerd en doorgegeven worden.
8. Zie mijn antwoord op vraag 7.