**BDF Algemene Vergadering
14/12/2023**

(Het oorspronkelijke rapport was geschreven in het Frans. De Nederlandse versie is vertaald met DeepL.)

minuten

|  |  |
| --- | --- |
| **Locatie:** | Zaal 1, verdieping -1, FINTO  |
| **DATUM :** | 14/12/2023  |
| **Duur:**  | 12.30 - 15.45  |
| **Aanwezig:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Olivier Magritte (OME) | Ja |
| Véronique Duchenne (VDE) | Ja |
| Natallia Mastsepan (AMN) | Ja |
| Eva Parent | Ja |
| Katrien Boudt | Ja |

 |
|  |  |
|  | **aanwezigheid quorum**Aanwezige organisaties

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereniging** | **Naam** | **Voornaam** | **Aanwezig** |
| ALTEO vzw | DE SMET | Emilie | JA |
| ALTEO vzw | TREMOUROUX | Marc | JA |
| ALTEO vzw | ANTOINE | Daniel | JA |
| AP3 | GODIN | Axel | JA |
| Belgische MS-Liga / Belgische Multiple Sclerose Liga | TIHON | Christiane | JA |
| CAWaB | ANGELO | Mathieu | JA |
| DITO vzw | AELBRECHT | Charlotte | JA |
| Doof Vlaanderen vzw | VAN HOOREBEKE | Tiina | JA (te controleren: tolk) |
| Esenca vzw | MARLIERE | Gisèle | JA |
| Esenca vzw | CERDEIRA PINTO | Marta | JA |
| Esenca vzw | PAULUS | Maï | JA |
| FFSB alsbl | GOMEZ | Basil | JA |
| Opname alsbl | DABEUX | Thomas | JA |
| KANDO vzw | GYSELINCK | Pierre | JA |
| De Gamp stenen | AGONI | Cinzia | JA |
| De Gamp stenen | MENKE | Thibauld | JA |
| Brailleliga / Brailleliga | VERDICKT | Bart | JA |
| Oeuvre Fédérale Les Amis des Aveugles | BALATE | Eric | JA |
| Solidaris | WILMET | Eric | JA |
| Solidaris | ROMBAUTS | Jokke | JA |

Vertegenwoordigde organisaties

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereniging** | **Naam** | **Voornaam** | **Volmacht** |
| AHVH | DE SMET | Patrick | naar AP3 |
| KleineS Forum | SCHLEMBACH | Pierre | in Esenca |
| LCM-ANMC | DEROITTE | Elise | bij Altéo |
| LCM-ANMC | TOURNE | Johan | bij Altéo |
| LCM-ANMC | BAEYENS | Ann | bij Altéo |

Excuses

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vereniging** | **Naam** | **Voornaam** |
| AHVH asbl-vzw | DE SMET | Patrick |
| ALTEO asbl | LEMAUR | Vincent |
| Belgisch MS-Liga - Ligue belge de la sclérose en plaques  | ANGILLIS  |  Victor  |
| DITO vzw | BEYERS | Sophie |
| Kando vzw | WILLEKENS | Sophie |
| Kando vzw | VAN DE WIEL | Lien |
| LCM-ANMC | DEROITTE | Elise |
| LCM-ANMC | JANSSENS | Iris |
| Ligue Braille asbl - Brailleliga vzw | MAGIS | Michel |
| Ligue Braille asbl - Brailleliga vzw | JARDIN | Noella |
| Oeuvre Fédérale Les Amis des Aveugles asbl | DEMARTIN | Stéphanie |

Pierre Gyselinck stelde vast dat 17 organisaties aanwezig of vertegenwoordigd waren. Het vereiste quorum is 10. |

Agenda

## 1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 29/06/2023

De vergadering op 29.06 was een werkvergadering om het memorandum van de BDF voor de Europese verkiezingen op te stellen.

Pierre Gyselinck vraagt de AV om goedkeuring.

Het verslag wordt goedgekeurd.

## 2. Presentatie van het actieplan 2024

Véronique Duchenne stelt het actieplan 2024 voor - zie document <02-a- ontwerpactieplan-2024>.

Daniel Antoine wijst erop dat België niet alle aanbevelingen van het UNCRPD Comité opvolgt.

Véronique Duchenne antwoordde dat dit inderdaad het geval was en dat de BDF dit duidelijk zou maken in haar alternatieve rapport.

Christianne Tihon vraagt wat er wordt gedaan om de werkgelegenheid op de particuliere arbeidsmarkt te stimuleren?

Pierre Gyselinck legt uit dat het opleggen van een norm aan bedrijven, zoals in Frankrijk, op straffe van een boete niet werkt: bedrijven kiezen voor de boete. Je hebt een goede consensus nodig om werkgevers te overtuigen. Ik wil tewerkgesteld worden op basis van mijn capaciteiten, niet gewoon tewerkgesteld worden.

Christianne Tihon vraagt of ziekenfondsen of patiëntenorganisaties hier iets aan kunnen doen?

Natallia Mastsepan legt uit dat onderlinge verzekeraars kunnen bijdragen aan *Back to Work-maatregelen*. Maar ze kunnen niet op dezelfde manier druk uitoefenen als gehandicaptenorganisaties.

Eric Wilmet legt uit: de missie van onderlinge maatschappijen is niet werkgelegenheid, maar mensen weer aan het werk helpen. Sociale diensten kunnen hierbij nuttig zijn.

Daniel Antoine wijst erop dat socialisatie ook vrijwillig kan zijn.

Olivier Constant voegt eraan toe dat Alzheimerliga Vlaanderen hierover actief in gesprek is met VOKA (de overkoepelende organisatie voor bedrijven). Het is bemoedigend om te zien dat we meer positieve signalen krijgen van de werkgevers zelf.

Mathieu Angelo stelde voor om het algemene actieplan meer te richten op de verkiezingen en het UNCRPD-proces. Partnerschappen zijn interessant, maar ze kunnen door lidorganisaties worden gerealiseerd.

Basil Gomez vestigt de aandacht op de volgende punten:

* Werkgelegenheid: initiële opleiding is essentieel
* geweld tegen vrouwen met een handicap. Dit onderwerp zou meer besproken moeten worden en prioriteit moeten krijgen. Er gebeurt heel weinig voor deze minderheidsgroep.

**Deze punten van zorg zullen tijdens de bestuursvergadering in januari in het actieplan worden opgenomen.**

## 3. Presentatie van de begrotingsbepalingen voor 2024

Olivier Magritte presenteert de ontwerpbegroting voor 2024 - Zie document <03-a-Projecties -budgétaires-2024>.

Gisèle Marlière vroeg het secretariaat om de minister te vragen de reis- en verblijfskosten van de BDF-delegatie in Genève voor de constructieve dialoog te dekken.

Véronique Duchenne gaf aan dat de verzoekbrief in februari verstuurd zou worden om de risico's van de "business as usual"-periode te vermijden.

## 4. Goedkeuring van het actieplan 2024

Pierre Gyselinck vraagt de AV om goedkeuring.

Het actieplan 2024 wordt goedgekeurd.

## 5. Goedkeuring van de begrotingsbepalingen voor 2024

Pierre Gyselinck vraagt de AV om goedkeuring.

De bepalingen van de begroting voor 2024 worden goedgekeurd.

## 6. Diverse

Geen andere zaken

## 7. Europese verkiezingen van 9 juni 2024 - BDF memorandum: gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van de democratische partijen

* PS: Sabine Roberty
* Uitdaging: Marc Loewenstein
* PVDA: Quinten Vanheuverzwyn
* Vooruit : Vincent Boulanger
* Ecolo: Olivier De Sutter
* Groen : Sien de Groot
* CD&V : Wouter Beke

### Vraag 1: Levenskwaliteit: Thomas Dabeux - Het recht om te kiezen waar men woont

De maatregelen die in België zijn genomen om de Europese strategie voor personen met een handicap, ESF-fondsen en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) te implementeren, zijn .

Het is moeilijk om uw levensstijlkeuzes in België te laten gelden. Hiervoor is vaak specifiek advies nodig. Het is moeilijk om te kiezen waar u wilt wonen. EU-fondsen moeten gebruikt worden in overeenstemming met de UNCRPD.

* De heer De Sutter: Er zou meer gebruik kunnen worden gemaakt van de kaderrichtlijn inzake gelijkheid. De Commissie zou moeten controleren of EU-fondsen worden gebruikt in overeenstemming met het verbod op discriminatie.
* De heer Vanheuverzwyn: Duizenden mensen staan op de wachtlijst voor het "zorgbudget" (persoonsgebonden budget). Dit maakt deze mensen afhankelijk van hun familieleden enzovoort. Het budget waar zij recht op hebben, moet onmiddellijk uitbetaald worden. Het Stabiliteits- en groeipact van de Europese Unie verplicht de lidstaten om te bezuinigen op sociale maatregelen.
* Mevrouw Roberty: De diensten zouden gevarieerder moeten zijn. De nadruk zou op dienstverlening aan huis moeten liggen.
* M. Boulanger: Europa zou de Europese gehandicaptenkaart (EDC) moeten opleggen. De Europese Unie (EU) moet ook redelijke aanpassingen toestaan voor EDC-gebruikers.
* Mevrouw de Groot: de wachtlijsten voor het zorgbudget zorgen voor schrijnende situaties. Het uitgebreid buitengewoon onderwijs in Vlaanderen is discriminatie. Wat zijn de oplossingen? Vlaanderen kan veel meer doen. De EU zou een socialer beleid kunnen voeren: aandringen op de toepassing van antidiscriminatierichtlijnen in de lidstaten. De EDC zou het gemakkelijker moeten maken om tussen lidstaten te reizen, ook voor periodes van meer dan drie maanden.

## Vragen en antwoorden :

* Cynzia Agoni: België is veroordeeld. Het ideaal is een gepersonaliseerd budget: mensen kiezen zelf wat ze willen uitgeven.

Het Brussels Gewest en het Waals Gewest behouden rechtstreekse subsidies. Mensen kunnen onmogelijk kiezen. Het ontbreekt het Brussels Gewest en het Waals Gewest aan moed om gecentraliseerde lijsten op te stellen om uit te zoeken wie welke dienst nodig heeft.

Er is geen echte keuze over waar te wonen in het Brusselse en Waalse Gewest. De aanbevelingen van de EC worden niet opgevolgd.

* De heer Loewenstein: U hebt gelijk.
* Mevrouw Boulanger: Hetzelfde geldt voor de situatie van minderjarigen. Ook in Vlaanderen zijn er geen centrale lijsten. Er zijn alleen bepalingen.
* Mevrouw Roberty: We moeten waakzaam zijn voor de sector.
* De heer De Sutter: Als we verwijzen naar Richtlijn 2000/78, hoe kan werkgelegenheid dan mogelijk zijn als er geen toegang is tot alle diensten en gebouwen? De ESF's worden slecht of niet genoeg gebruikt. Het is moeilijk om vooruitgang te boeken op 27, maar we kunnen vooruitgang boeken op nationaal niveau.
* Quinten Vanheuverzwyn: 20.000 gehandicapten hebben geen toegang tot het "zorgbudget" waar ze recht op hebben. Politieke wil is nodig
* Vincent Boulanger: De voorwaarden van EDC zijn een beetje soft. EDC zou ook de toekenning van redelijke aanpassingen kunnen opleggen. De EU zou in dit opzicht strenger kunnen zijn.
* Sien de Groot: het concept van non-discriminatie staat centraal. De Europese Unie kan meer doen op het gebied van sociale kwesties en de strijd tegen discriminatie.

## Vraag 2: Toegankelijkheid en mobiliteit - Mathieu Angelo :

Er zijn geen verplichte toegankelijkheidsnormen in België. Hoe kan de Europese Unie (EU) deze regelgeving verbeteren?

* Mevrouw Roberty: Er zijn strengere plannings-/bouw-/renovatieregels nodig. Iedereen moet zijn eigen vervoermiddel kunnen kiezen. Toegankelijkheid is de basis van alles. Strikte specificaties in aanbestedingen met betrekking tot toegankelijkheid bij het toekennen van Europese Sociale Fondsen of andere projecten zijn in dit opzicht belangrijk. Beleidsevaluatie is noodzakelijk. Iedereen maakt zijn eigen keuzes, maar evaluatie ontbreekt. We moeten een diagnose stellen en kritisch durven kijken naar wat er bereikt is.
* De heer De Groot: De hefbomen moeten door de lidstaten zelf worden geactiveerd. De EU moet toezicht houden op de lidstaten. Maar de lidstaten moeten zelf de nodige hefbomen activeren. België moet een inhaalbeweging maken. Toegankelijkheid is niet beperkt tot openbare ruimtes en openbaar vervoer. Het is belangrijk dat de EU de toegankelijkheidswetgeving handhaaft zodat er geen producten op de interne markt komen die de toegankelijkheid niet respecteren. De EU moet toezicht houden op de *Europese toegankelijkheidswetgeving* (EAA).
* M. Loewenstein: Veel EU-plannen en verordeningen (zoals de richtlijn inzake webtoegankelijkheid) voorzien niet in sancties. Het is van vitaal belang dat er controle is. Wanneer richtlijnen worden omgezet, kan deze controle worden gewaarborgd. Maar het zou nuttig zijn om meer Europese normen te hebben.

Het belangrijkste voor politici is om maximale toegankelijkheid te garanderen. We beginnen niet bij nul: toegankelijkheidsplannen, decreten, websites .... Maar er zijn geen sancties verbonden aan de decreten; het is essentieel dat alle schakels in de keten zich bewust zijn van de toegankelijkheidsketen. Iedereen is het eens over het principe, maar er zijn geen deadlines, controles of sancties. De EU zou meer Europese normen kunnen invoeren.

* M. Boulanger: De EU doet wat ze kan. De verordeningen over passagiersrechten zijn bijvoorbeeld alleen van toepassing op vervoer over een bepaald aantal kilometers, om de interne aangelegenheden van de lidstaten niet te verstoren. We moeten kijken naar wat er in ons eigen land gebeurt. Toegankelijkheid moet een investeringscriterium zijn. Implementatie is noodzakelijk. Er is een kader, maar dat moet gevolgd worden. De EU doet al veel en kan niet optreden, ook al is niet de EU maar België verantwoordelijk.

Het is aan de lidstaten om voor de nodige middelen te zorgen (planning en budgettering).

* De heer Vanheuverzwyn: Toegankelijkheid vereist zware investeringen. Europa moet de lidstaten niet dwingen om een bezuinigingsbeleid te voeren. De EU mag geen budgettaire beperkingen opleggen.
* De heer De Sutter: De EU zou meer kunnen doen. Het verbod op discriminatie op het werk zou uitgebreid moeten worden naar andere gebieden. Maar het is aan de lidstaten om de investeringen te doen. Ze zouden hun budget vrij moeten kunnen besteden aan het verbeteren van de toegankelijkheid (zelfs in tijden van bezuinigingen).

Om Richtlijn 2000/78 te implementeren, hebben werkgevers nationale steun nodig en moet de tekst van de richtlijn herschreven worden.

* De heer De Sutter: *De Web Accessibility Directive* wordt misschien uitgebreid naar andere sectoren. Maar dit zal gevolgen hebben voor veel bedrijven. De lidstaten moeten vrij zijn om te investeren in het sociale domein. De *kaderrichtlijn inzake gelijkheid* kan een beter kader bieden voor redelijke aanpassingen.

## Vragen en antwoorden :

* Christiane Tihon: De gebouwen zijn niet toegankelijk.
* M. Boulanger: Toegankelijkheid moet veralgemeend worden: huis, voetpaden, openbaar vervoer, enz.
* De heer De Sutter: We moeten het verbod op discriminatie op alle economische en sociale gebieden gebruiken, niet het recht op redelijke aanpassingen. Het gaat niet om individuen, maar om discriminatie van de maatschappij.
* Meneer Roberty: We moeten naar de "patiënten" luisteren om de "symptomen" te bestrijden.
* De heer Vanheuverzwyn: vermeldt de daling van de aanwezigheid bij de NMBS.
* De heer Loewenstein: we moeten NU ook oplossingen vinden. Alternatieve toegang tot het gebouw, bijvoorbeeld. Het alternatief moet goed werken: niet bijvoorbeeld een taxibus die 2 uur te laat komt.
* Mathieu Angelo: De lidstaten leggen zichzelf geen sancties op en nemen het minst restrictieve wettelijke kader aan dat mogelijk is. De BDF wacht op steun van de EU.

### Vraag 3: Klimaat en milieu - Ch. Aelbrecht - Duurzame ontwikkeling en mensen met een handicap:

Administratieve procedures worden steeds omslachtiger en exclusiever. Welke praktische lessen zijn er geleerd van rampen in het verleden? EU-consultaties zijn vaak erg snel, maar bereiken de bevolking niet - het is onmogelijk om echt participatief te zijn.

Hoe gaat u deze vragen op EU-niveau beantwoorden?

* M. Loewenstein: Maatregelen moeten voldoen aan de regels die gelden voor mensen met een handicap voordat een maatregel definitief wordt ingevoerd. Mensen met een handicap moeten geraadpleegd worden. Communicatie moet toegankelijk zijn voor iedereen in tijden van crisis.
* Olivier De Sutter: Eerlijke overgang, het sociaal klimaatfonds moet mensen met een handicap helpen om de klimaattransitie aan te kunnen
* Vincent Boulanger: De crisis legt de tekortkomingen van de diensten bloot. De EU zou de financiering moeten stopzetten als de plannen niet inclusief zijn.
* Wouter Beke: zorgen dat plannen inclusief zijn, hoe wordt ESF toegewezen, ook voor toegankelijkheid? ESF-toewijzingsvoorwaarden zijn grotendeels gekoppeld aan de prijs; toegankelijkheidsvoorwaarden moeten worden opgenomen.
* Olivier De Schutter: We hebben een ecologische hervorming nodig die rekening houdt met alle 3 criteria. Ecologische hervorming als hefboom voor sociale inclusie. De basis van sociale rechten zijn geen individuele rechten: invaliditeit kan niet worden behandeld als een publieke liefdadigheid; het is een kwestie van rechten.
* Basil Gomez: stelt de kwestie van vertegenwoordiging in partijen en parlementen aan de orde.
* Olivier De Schutter: De dagelijkse ervaring van mensen met een handicap die het slachtoffer zijn van discriminatie is de meest geschikte manier om de politieke besluitvorming te informeren.

## Conclusie - Véronique Duchenne

* De EU heeft haar grenzen en de lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen
* Het economisch groeipact: vol gevaren
* Er zijn echter niches waarin op EU-niveau kan worden geïnvesteerd
	+ Meer investeren in een paradigmaverschuiving, het ontwikkelen van een gehandicaptenbeleid met een focus op discriminatie.
	+ De drempels voor normalisatie en standaardisatie verhogen
	+ Participatief beheer: verschillende strategieën plannen
	+ Toegankelijke communicatie
	+ ESF-toekenningscriteria, met een versterking van het toegankelijkheidscriterium
	+ Klimaatplan: ecologische hervorming als hefboom voor sociale hervorming.
	+ Gebruik levensechte situaties als uitgangspunt (in plaats van expertisegebieden)
	+ De noodzaak om te beoordelen wat er gedaan is en wat er nog gedaan moet worden.
	+ Opnemen en herzien van bedrijfsregels in expertisegebieden.
* Toegankelijkheid van partijprogramma's en sites
* Openbare diensten: samenwerken
	+ Oproep tot deelname aan de Interfractiewerkgroep Gehandicapten van het Europees Parlement
	+ De BDF wil in de toekomst graag regelmatig met u samenkomen om te beoordelen wat er bereikt is, de zorgen in het veld te delen en u te vragen om op te komen voor mensen met een handicap.