pascal smet

vlaams minister van onderwijs, jeugd, gelijke kansen en brussel

gecoördineerd antwoord

op vraag nr. 297 van 31

van marijke dillen

Beleidsparticipatie van mensen met een beperking is inderdaad een belangrijke beleidsdoelstelling van de Vlaamse Regering.

Tijdens deze legislatuur zijn vanuit mijn bevoegdheid voor Gelijke Kansen stappen gezet om de oprichting van een Vlaamse adviesraad van en voor mensen met een beperking voor te bereiden. De Vlaamse Regering hechtte op 19 juli 2013 haar goedkeuring aan een conceptnota daarover. Op 30 januari 2014 is een voorontwerp van decreet (*tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid*) ingediend bij het Vlaams Parlement. Daarmee wordt de decretale onderbouw mogelijk gemaakt voor dergelijke op te richten advies en participatieraad. In het voorbereidende traject - dat met het samenwerkingsverband van organisaties van en door mensen met een beperking NOOZO (Niets Over Ons Zonder Ons) werd opgezet - waren ook mensen met een verstandelijke beperking betrokken. Het is duidelijk dat deze groep ook betrokken zal zijn bij de werking van de beoogde advies- en participatieraad.

Daarnaast werd in 2012 en 2013 vanuit het Gelijkekansenbeleid - specifiek met een zelforganisatie van en voor mensen met een verstandelijke handicap, namelijk de organisatie [Onze Nieuwe Toekomst](http://www.ont.be) (ONT) - een project opgezet m.b.t. de ontwikkeling en de ondersteuning van beleidsparticipatie. Het project heeft tot doel de deelname van mensen met een verstandelijke handicap aan - voornamelijk - lokale adviesraden te bevorderen. *Onze Nieuwe Toekomst* organiseert daartoe sensibiliserende acties voor de deelname aan lokale adviesraden, en dit zowel naar de eigen achterban als naar lokale adviesraden. In dat verband heeft die organisatie een leidraad voor beleidsparticipatie uitgewerkt, evenals een methodiekenboekje, en worden coaches ingeschakeld om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij hun feitelijke deelname aan commissies en adviesraden.

Het project werd geconfronteerd met vrij grote drempels en weerstanden. Het overtuigen van lokale besturen en lokale adviesfora van het recht op - en de meerwaarde van - beleidsparticipatie door mensen met een verstandelijke handicap, is vaak niet eenvoudig en is een werk van lange adem gebleken.

Het project van *Onze Nieuwe Toekomst* loopt nog door in 2014. Naast de consolidatie van de aanpak en inzichten, formuleert de organisatie de ambitie om via bredere netwerking en fondsenwerving de ontwikkelde aanpak in de toekomst verder te zetten. Deze stappen kunnen klein lijken, maar zijn betekenisvol voor de toekomst van de beleidsparticipatie van mensen met een verstandelijke handicap in Vlaanderen.

Een gedetailleerd overzicht van de participatie van personen met een verstandelijke beperking in lokale adviesorganen en commissies kan niet gegeven worden. Een sluitend overzicht is er niet, en mensen met een verstandelijke handicap worden om evidente redenen niet op een dergelijke basis geregistreerd. In het algemeen kan gesteld worden dat, verspreid over Vlaanderen, via het project van *Onze Nieuwe Toekomst* momenteel iets meer dan een tiental mensen gecoacht en ondersteund worden bij hun beleidsparticipatie op lokaal niveau.

Het is duidelijk dat het wegwerken van de moeilijkheden en drempels die veel mensen met een beperking - en zeker ook zij met een verstandelijke beperking - ondervinden om actief en volwaardig in de samenleving te kunnen deelnemen, belangrijke inspanningen vergen van de overheid, de sociale partners, de organisaties van mensen met een beperking, alsook van alle burgers. Iedere Vlaamse minister treft daar wat betreft zijn/haar bevoegdheden maatregelen die de samenleving als geheel integraal toegankelijker en inclusiever moeten maken. Dit gebeurt binnen de doelstellingenkaders met betrekking tot de thema’s toegankelijkheid en handicap van het gelijkekansenbeleid en de daarmee samenhangende actieplannen, via een methode van open coördinatie, zoals afgesproken binnen de Vlaamse Regering.

Wat mijn bevoegdheden betreft is een relevant voorbeeld, ook met het oog op het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking, de aanmaak van toegankelijke versies van de beleidsnota’s onderwijs, gelijke kansen, jeugd en Brussel bij de aanvang van de huidige regeerperiode.

De aandacht voor een goede beeldvorming en voor het doorbreken van stereotypen over deze groep is eveneens een belangrijk aspect. Onder meer via een algemene [beeldvormingscampagne](http://www.gelijkekansen.be/Praktisch/Campagnes/Mensenmeteenhandicap.aspx) in de Vlaamse media is daar onder impuls van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid in de zomer van 2013 veel aandacht op gevestigd met tv-spots. De campagne kreeg ook redactionele aandacht bij de VRT (zowel televisie als radio).

***Aanvulling door minister Jo Vandeurzen***

1. Artikel 4, 3° van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (PMH), dat door België geratificeerd werd op 2 juli 2009, schrijft effectief voor dat bij de ontwikkeling van beleid ter uitvoering van het VN Verdrag, en inzake aangelegenheden betreffende PMH, nauw overleg met hen gepleegd dient te worden, en dat zij daar via hun representatieve organisaties actief bij betrokken dienen te worden.

Het leek mij dan ook logisch en evident om de conceptnota ‘Perspectief 2020. Nieuw onder-steuningsbeleid voor PMH’ mede ter toetsing aan hen voor te leggen. Daartoe organiseerden mijn diensten in juni 2012 dan ook een maatschappelijk debat waarbij elkeen de gelegenheid kreeg om mee te reflecteren en zijn/haar inbreng te doen.

Om effectieve beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking mogelijk te maken dient de verstrekte informatie uiteraard begrijpbaar en mentaal toegankelijk te zijn. In het communicatiebeleid van mijn diensten wordt hier zoveel mogelijk aandacht aan geschonken.

Zo werd bij wijze van voorbeeld hiervan, op de externe website van het VAPH een gemakkelijk leesbare versie van het Actieplan Personen met een Handicap 2006-2015 van de Raad van Europa geplaatst. Tevens werd sinds 2012 geïnvesteerd in ‘*Sterk*’, het driemaandelijks servicetijdschrift van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). *Sterk* wil vooral verhalen van mensen brengen. *'Sterke verhalen van mensen met een handicap'* is dan ook de ondertitel van het magazine. Die houdt in dat mensen met een handicap vertellen over hun leven, maar ook dat anderen getuigen over het 'samen leven'. *Sterk* heeft een oplage van 14.000 exemplaren.

1. In de verscheidene permanente werkgroepen en in het Raadgevend Comité (RC) van het VAPH zetelen vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie Inclusie Vlaanderen om de betreffende deeldoelgroep effectief een stem in het beleidsverhaal te geven.

In de Permanente Cel (PC) worden de gebruikersvertegenwoordigers voorgedragen door de gebruikersorganisatie VGPH. Hierdoor zetelen ook ouders van personen met een verstandelijke handicap in de PC.

1. Zoals het VN Verdrag voorschrijft worden personen met een verstandelijke beperking binnen het VAPH vertegenwoordigd door hun ouders of door hun representatieve gebruikersorganisaties ter ondersteuning van hun stem in het verhaal.