De huidige Vlaamse regering maakte bekend dat het lang verwachte basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap 300 euro zal bedragen en stapsgewijs vanaf september 2016 zal ingevoerd worden. In de periode 2016-2018 wil de Vlaamse regering zo ongeveer 22.000 mensen helpen hun draagkracht preventief te ondersteunen.

Alin reageert voorzichtig positief op de beslissing van de Vlaamse regering.

Alin steunt het principe van de persoonsvolgende financiering, een systeemverandering is nodig om de huidige situatie van de wachtlijsten aan te pakken. ‘Alin’ gelooft dat er meer moet ingezet worden op de problematiek van en oplossingen voor de lichtere zorgnood en preventie.

Ook is alin ervan overtuigd dat de persoonsvolgende financiering kan bijdragen tot een grotere keuzevrijheid en zelfbeschikking voor personen met een handicap.

Toch heeft alin nog enkele vragen en bedenkingen.

**ALIN STANDPUNT OVER PVF**

Het nieuwe financieringssysteem werkt met een persoonsvolgend budget, d.w.z. dat per persoon een budget wordt bepaald en dat de middelen zijn gelinkt aan de persoon en deze ook volgen. Dit budget kan op drie wijzen worden opgenomen: hetzij cash, hetzij met een voucher of trekkingsrecht, hetzij een combinatie van beide. Een overstap van het ene stelsel naar het andere moet vlot kunnen gebeuren. Essentieel is dat de persoon met een handicap de eigen regie voert over de wijze waarop de middelen worden ingezet. Of het nu gaat om een cash budget of om een voucher/trekkingsrecht, het is de persoon met een handicap die in dialoog met zijn zorgverstrekkers bepaalt op welke wijze de zorgnoden worden ingevuld. Het nieuwe financieringssysteem moet bovenal kostendekkend zijn en voldoende rechtszekerheid bieden.

**KEUZEVRIJHEID MOET CENTRAAL STAAN**

Centraal in het nieuwe financieringssysteem staat dat personen met een handicap moeten (meer en meer) gebruik gaan maken van reguliere dienstverlening. Er zijn echter nog heel wat inspanningen nodig om reguliere ondersteuning meer inzetbaar te maken voor personen met een handicap. Reguliere diensten verdienen kwaliteitsvolle erkenning en ondersteuning om hun dienstverlening flexibel te kunnen inzetten en om te kunnen investeren in handicap specifieke deskundigheid.

Voor vele mensen met een handicap is het een bewuste keuze om zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving te verblijven. Maar niet iedere persoon met een handicap beschikt over een voldoende groot sociaal netwerk om die thuisopvang te (blijven) organiseren. Gebruikelijke mantelzorg moet gestimuleerd en ondersteund worden. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor de draagkracht van de mantelzorgers. Het BOB dient om het sociaal netwerk van personen met een handicap te faciliteren en meer zuurstof te geven en niet om het netwerk extra te belasten.

Mantelzorgers verdienen dan alle nodige faciliteiten (bv. verruiming maatregelen binnen tewerkstelling, nood aan een beter wettelijk kader voor mantelzorgers) om hun taak als mantelzorger naar behoren te kunnen opnemen.

Beroep doen op eigen ondersteuningssystemen mag bovenal geen verplichting zijn, maar kan enkel berusten op een vrije keuze. Wie kiest voor een plaats in een voorziening moet de zorg krijgen die hij/zij volgens zijn/haar zorgbehoefte verdient.

**DE HOOGTE VAN HET BOB**

300 euro is voor alin een mooi startbedrag. Het bedrag is bedoeld voor het aankopen van reguliere zorg, het vergoeden van mantelzorg of het aankopen van beperkte ondersteuning binnen een VAPH erkende voorziening. Het bedrag is forfaitair, er is dus geen enkele differentiëring naargelang de ondersteuningsnood in voorzien. Sommige mensen hebben maar enkele uren per week hulp nodig, anderen moeten voor bijna alle levenstaken beroep doen op ondersteuning. Het BOB houdt geen rekening met die verschillende zorgnoden.

De opstart van het BOB met een beheersbare groep met grondige monitoring en opvolging had kunnen leiden tot meer ervaring en betekenisvolle cijfers voor de verdere uitvoering en het groeipad van het BOB. Bij gebrek aan zo een experimentele fase, is het voor alin cruciaal dat het (de hoogte van het bedrag van het) BOB op regelmatige basis geëvalueerd wordt om te zien of de vooropgestelde principes van het BOB gehaald worden. Alin vraagt dus voldoende ruimte voor bijsturingen. Het Kabinet heeft zich alvast geëngageerd om deze evaluatie uit te voeren.

**NIET TEN KOSTE VAN MENSEN MET ZWARE ONDERSTEUNINGSNOOD**

In totaal maakt de Vlaamse regering 330 miljoen extra middelen voor het zogenaamde uitbreidingsbeleid vrij. 132 miljoen daarvan wordt gereserveerd voor het BOB (trap 1); 198 miljoen gaat naar de ondersteuning voor mensen met een zwaardere zorgnood (de zogenaamde trap 2).

Alin apprecieert de financiële inspanning van de Vlaamse regering in deze budgettair moeilijke tijden. Vooraf werd gesteld dat het BOB enkel gefinancierd zou worden uit extra inning op de Vlaamse Zorgverzekering. Vandaag blijkt dat ook de algemene middelen vanuit het VAPH zullen gebruikt worden om het BOB te financieren.

Voor alin is het cruciaal dat de invoering van het BOB niet ten koste gaat van mensen met een complexe zorgvraag die gebruik zullen maken van trap 2. Door een stuk van de middelen in te zetten op het BOB, is er minder zekerheid dat er nog voldoende budget over is om mensen met een zware zorgnood de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Door de invoering van een BOB, mogen mensen die nood hebben aan handicap specifieke ondersteuning niet uit de boot vallen. Er moet dus zeer goed afgewogen worden welke middelen gaan naar trap 1 en welke middelen voorbehouden worden voor trap 2.

**RECHTSZEKERHEID**

Ten slotte verwacht alin dat er voldoende rekening gehouden wordt met de rechtszekerheid van zowel de gebruiker als de dienstverlener. Niemand mag er door de invoering van een PVF in het algemeen, en van een BOB in het bijzonder, op achteruit gaan. Alin verwacht ook dat de overheid de zelforganisatie van personen met een handicap sterk gaat faciliteren door hen te laten bijstaan door goed georganiseerde bijstandsorganisaties.