Standpunt recht op ondersteuning

**Recht op ondersteuning**

In een inclusieve samenleving participeren mensen op gelijke voet. Dit is een recht van het individu en een rijkdom voor de samenleving. In een inclusieve samenleving kunnen personen met een handicap vlot naar de school van hun keuze, wonen ze in een gewoon huis, bewegen ze zich vlot over straat, kunnen ze net als iedereen aan de slag in een gewone job, enz. Sommige mensen hebben hier ondersteuning bij nodig. Recht op ondersteuning houdt in dat de overheid de ondersteuning garandeert die nodig is voor een onafhankelijk leven en een volwaardige participatie.

**Standpunt van GRIP**

Overeenkomstig het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, pleit GRIP voor het recht op ondersteuning. Het art. 19 van het VN-Verdrag stelt dat personen met een handicap toegang moeten hebben tot ondersteuning om een zelfstandig leven te kunnen leiden.

We zien evenwel dat de wachtlijsten voor ondersteuning bij het VAPH ellenlang blijven. Daarbuiten bestaan er nog andere niet geregistreerde wachtlijsten. Andere mensen doen geen aanvraag voor ondersteuning omdat de huidige systemen geen antwoorden bieden op hun noden. Al deze mensen blijven voor heel wat activiteiten afhankelijk van de goodwill van vrienden, familie en vrijwilligers en moeten een deel van de ondersteuning zelf betalen.

Bovendien moet wie kiest voor het Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) meestal heel wat langer wachten dan wie kiest voor een voorziening. Dit remt de kansen op een volwaardige participatie af, bemoeilijkt de keuze voor inclusie en vergroot de afhankelijkheid van voorzieningen.

GRIP vraagt dat de Vlaamse overheid het recht op ondersteuning voor alle personen met een handicap erkent en bijgevolg de nodige financiële middelen hiervoor vrijmaakt. Ook structurele langdurige ondersteuning door familie, vrienden en vrijwilligers verdient een vergoeding.

**Aandachtspunt: zelfbeschikking door directe financiering**

Mensen moeten het recht hebben om het budget dat de overheid voor hun ondersteuning vrijmaakt, zelf te ontvangen en vrij te besteden. De budgethoogte dient gebaseerd te zijn op de individuele ondersteuningsnood. Zelfbeschikking betekent ook dat de persoon zelf kiest wie ondersteunt, waar, wanneer, voor welke taken en op welke manier. Hij of zij moet het budget sector- en domeinoverstijgend (bv voor werk, onderwijs, wonen, vrije tijd, mobiliteit,…) kunnen inzetten.