

JAARVERSLAG

2020



**ADVIESORGAAN VOOR HET GEHANDICAPTENBELEID IN MOLENLANDEN**

Secretariaat: Dhr. Hans Bots

Van Wenastraat 18

3381 BL Giessenburg

Tel: 0184-652128

e-mail: [info@zedje.nl](about:blank)

www. zedje.nl

**VN-VERDRAG inzake de rechten van personen met een handicap**

**Artikel 1 Doelstelling**  Doel van dit Verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

 **Artikel 2 Begripsomschrijvingen** Voor de toepassing van dit Verdrag: ***”communicatie”*** omvat talen, weergave van tekst, braille, tactiele communicatie, grootletterdruk, toegankelijke multimedia, alsmede geschreven teksten, audioteksten, eenvoudige taal, gesproken tekst, ondersteunende communicatie en alternatieve methoden, middelen en vormen voor communicatie, waaronder toegankelijke informatie- en communicatietechnologieën; ***,,taal’’*** omvat gesproken taal, gebarentaal alsmede andere vormen van niet-gesproken taal; ***,,discriminatie op grond van handicap’’***: elk onderscheid en elke uitsluiting of beperking op grond van een handicap dat of die ten doel of tot gevolg heeft dat de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid met anderen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of burgerlijke leven, of op andere gebieden aangetast of onmogelijk gemaakt wordt. Het omvat alle vormen van discriminatie, met inbegrip van de weigering van redelijke aanpassingen; ,***,redelijke aanpassingen’’***: noodzakelijke en passende wijzigingen, en aanpassingen die geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat personen met een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met anderen kunnen genieten of uitoefenen; ***,,universeel ontwerp’’***: ontwerpen van producten, omgevingen, programma’s en diensten die door iedereen in de ruimst mogelijke zin gebruikt kunnen worden zonder dat aanpassing of een speciaal ontwerp nodig is. ***’’Universeel ontwerp’’*** omvat tevens ondersteunende middelen voor specifieke groepen personen met een handicap, indien die nodig zijn.

**Artikel 3 Algemene beginselen** De grondbeginselen van dit Verdrag zijn: **a.** Respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen; **b.** Non-discriminatie; **c.** Volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving; **d.** Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van de mensheid en menselijke diversiteit; **e.** Gelijke kansen; **f.** Toegankelijkheid; **g.** Gelijkheid van man en vrouw; **h.** Respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen identiteit.

INHOUD

VN- verdrag Handicap…………………………………………………………………………. Blad 2

Inhoud ………………………………………………………………………………………………… Blad 3

Algemene Informatie- Doel en werkwijze ………………………………………. Blad 5

Aandachtspunten 2021 ( Sociaal Domein- Huish. Ondersteuning) …… Blad 8

Contacten met de gemeenten en VN-verdrag Handicap……………………… Blad 11

GIPS – Gehandicapten Informatie Project Scholen…………………………… Blad 14

Verslag Bouwcommissie Molenlanden………………………………………………. Blad 16

Vervoer………………………………………………………………………………………………… Blad 17

Vertegenwoordigingen en regionale ontwikkelingen………………………….. Blad 19

Financiën……………………………………………………………………………………………… Blad 19

Participatiewet Hoe verder ?………………………………………………………………… Blad 20

Oproep voor vrijwilligers bij Zedje………………………………………………………… Blad 23

Bijlagen: Rekening 2020 en Begroting 2022




***ZEDJE: VOOR EEN VOORZET EN VOOR NET DAT LAATSTE ZETJE……!!!***

VOORWOORD van de voorzitter Goof van Rijswijk

*Terugblik over een zeer bijzonder jaar.* Vorig jaar januari 2020 had niemand kunnen verwachten, dat dit een jaar zou worden zoals nog niemand van ons had meegemaakt. Zeker niet vanaf onze oprichting in 1994 is er zoveel in het leven veranderd. Het gevolg was dat heel veel normale zaken en bezigheden niet meer konden of mochten. Gewoon elkaar ontmoeten mocht niet meer en blijkt nu een jaar later nog niet te mogen.

Ook onze doelgroep is hard getroffen in het normale leven. Naast de vele beperkingen die we al hebben, zijn er veel beperkingen bijgekomen. Eenzaamheid en gemis, thuis zitten zonder dagbesteding of opvang. Het heeft een zware wissel getrokken op vele gezinnen. Ook in ons platform zijn mensen ernstig ziek en geweest, in families is verlies te betreuren.

Ook ons mooie GIPS project mocht dit jaar niet doorgaan door de corona beperkingen. Wij blijven betrokken in de Bouwcommissie van Molenlanden met een vertegenwoordiging van 4 personen en houden daardoor wel zicht op de zaken zoals toe-en uitgankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid.

Toch stond niet alles stil, we moeten door met de belangen- behartiging van onze doelgroep. Zeker nu is het nog belangrijker dat we ons presenteren, onder andere door redactionele stukken in de regionale weekbladen. Laten horen wat wel kan, en niet maar laten gebeuren wat een ander vindt, dat wel moet volgens hen. We zijn dan ook constant in contact gebleven met gemeenten en andere instanties en collega belangenbehartigers.

De contacten met collega instanties en platforms konden en kunnen nog niet fysiek plaatsvinden, maar lopen via programma’s zoals Zoom en Microsoft Teams.

Jammer is dit afgelopen jaar dat de gezamenlijke aanbesteding van HO met buurgemeente Gorinchem lijkt te gaan mislopen, verschillende inzichten blijken te groot om tot één aanbesteding te komen. Zo blijken toch wel eens dat stedelijke en landelijke gebieden niet geheel overeen te kunnen komen. Op andere vlakken vinden we elkaar zeker weer wèl, want de uitgangspositie voor de doelgroep blijft het uitgangspunt.

We zijn per 1 juli 2019 het officiële adviesorgaan voor het gehandicaptenbeleid van de gemeente Molenlanden. Dus zou 2020 het jaar worden van de nieuwe situatie als adviesorgaan Zedje. Het college van B&W vraagt via de ambtenaren of rechtstreeks ons advies. Meestal wordt ons advies bij het voorstel genoemd, en de gemeenteraad neemt een besluit. Als wij het nodig vinden, lichten we ons advies nog mondeling toe op raadsinformatieavonden. Dat betekent dat wij goed op de hoogte moeten blijven van ontwikkelingen die te maken hebben met het gehandicaptenbeleid op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Dus lezen we kranten, surfen op internet, lezen vakbladen en bezoeken bijeenkomsten. Gelukkig hoeft niet iedereen overal alles van te weten, verschillende leden van Zedje hebben zich gespecialiseerd op een onderdeel. Op de maandelijkse vergaderingen wordt verslag uitgebracht van de laatste ontwikkelingen en dan is iedereen weer op de hoogte.

We hebben een goed contact met de beleidsambtenaren Wmo van de twee aangrenzende gemeenten, òòk nu het corona virus onze methode van vergaderen en overleggen in de war geschopt heeft. Middels nieuwe mogelijkheden die we wel moesten aanleren, zijn ontmoetingen via ICT een gemeengoed geworden. Hierdoor zijn we dan ook actief gebleven en flexibiliteit is ook hier belangrijk. Het samenwerken met onze gemeente Molenlanden en hun ambtenaren verloopt hierdoor toch nog op prettige wijze door. De situatie van omgaan met elkaar is veranderd, maar we gaan met wat aanpassingen, en dat gaat zeker lukken. Misschien lukt het onze doelgroep juist wel beter, omdat wij altijd al flexibel en met meer doorzettingsvermogen moesten werken. De start in 2021 is dan ook veelbelovend druk, al hopen we dat er weer spoedig intermenselijk contact mogelijk is, ondertussen behelpen we ons met de computer.

***Goof van Rijswijk***

INLEIDING

Voor u ligt het Jaarverslag 2020 van de Stichting Gehandicaptenplatform Zedje, officieel adviesorgaan voor het gehandicaptenbeleid van de gemeente Molenlanden. Ruim 30 vrijwilligers, mensen met en zonder fysieke beperking, zetten zich in om de belangen van mensen met een beperking te behartigen en te werken aan bewustwording. Met dit verslag hopen we u een globale indruk te geven van onze (geringe) activiteiten in 2020, ons eerste jaar voor de gemeente Molenlanden.

Zoals ook ons Jaarverslag 2018 al aankondigde was het jaar 2019 er een van “bruggen bouwen”. Met andere woorden, de contacten zoals die er waren met de adviesorganen uit voormalig Molenwaard werden aangehaald en verdiept en waar mogelijk of in onze ogen noodzakelijk, werden nieuwe verbindingen gelegd en officieel via gemeentelijke verordeningen vastgelegd.

Het jaar 2020 is door de Corona pandemie praktisch een jaar geweest van “pappen en nat- houden”. Wij hopen van harte dat het voor ons liggende jaar 2021 weer een klein beetje normaal mag worden, zodat onze activiteiten weer ten volle ontplooit kunnen worden. Toch kwam in 2020 ons Beleidsplan 2020-2023 tot stand, waarin werd vastgelegd wat onze visie is voor de komende jaren.

Deze uitgave van het Jaarverslag 2020 kwam tot stand met medewerking van Hans Bots, Siska Gielis, Eric Grip, Jan de Hoop, Gijs Krielaart en Goof van Rijswijk.

ALGEMENE INFORMATIE

In 2020 zijn er acht algemene vergaderingen gehouden die, naast bestuur en leden van Zedje, ook bijgewoond werden door een vertegenwoordiger uit de ambtelijke organisatie. De vergaderingen vonden tot en met maart plaats in Hoornaar, maar vanwege de corona- maatregelen, sinds juni in de Oude School te Giessen-Oudekerk.

Ook het zogenaamde Bestuurlijk Overleg Molenlanden, het AV-overleg gehandicaptenplatforms en het overleg over het Openbaar Vervoer in het RODAG, werden door de corona-maatregelen getroffen en vonden minder plaats dan gewoonlijk.

Ook in regionaal verband zijn een aantal bijeenkomsten geweest van de diverse gehandicapten-platforms uit Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Deze onderlinge contacten zijn van grote waarde bij het afstemmen van overeenkomstig gehandicaptenbeleid in de gemeenten.

Doel en werkwijze:

In 1994 werd de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) van kracht en kreeg gehandicapten platform Zedje de officiële status van adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders voor het gehandicaptenbeleid. Zedje richt zich, als belangenbehartiger voor mensen met een fysieke beperking, in haar adviesfunctie alleen op zaken die de doelgroep en hun directe omgeving raken. In de loop der jaren is ook deskundigheid opgebouwd op het gebied van de bouw en het vervoer. Zedje heeft ook twee VN-ambassadeurs in het platform VN-verdrag Handicap, een onderdeel van de Bouwcommissie Molenlanden. Zedje is geen verlengstuk van de gemeente, maar is als onafhankelijk orgaan opgericht om de belangen te behartigen van en voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte.

Naast belangenbehartiging werkt Zedje ook aan bewustwording met het Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS), de website en ook via Facebook. Het werk wordt uitgevoerd door een aantal vrijwilligers, die zich vaak op een deelterrein gespecialiseerd hebben. In de algemene vergaderingen komen de lijnen bij elkaar.

Op 1 oktober 2019 is door de gemeenteraad van de gemeente Molenlanden de verordening advisering Gehandicaptenbeleid Molenlanden vastgesteld. Door dit raadsbesluit kreeg gehandicaptenplatform Zedje formeel de status van Adviesorgaan van de gemeente Molenlanden. De voorzitter en de leden van de adviesraad worden op voordracht van de algemene vergadering van Stichting Platform Gehandicapten Zedje, benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

De Adviesraad Zedje bestaat uit zeven leden: dhr. J. Bots, dhr. E. Grip, dhr. J.C. de Hoop, Mw. W. Keuren, dhr. G. Krielaart, dhr. G. Rijswijk en dhr. H. Terlouw.

Net als het platform gehandicapten Zedje houdt de Adviesraad steeds voor ogen: wij willen een voortzetting van onze huidige werkwijze, dichtbij en transparant voor de gehandicapten door middel gehandicapten platform Zedje en de Adviesraad Zedje. Wij blijven werken aan een goede vertegenwoordiging van de gehandicapten richting de gemeente Molenlanden.



Mutaties:

De enige mutatie die in 2020 heeft plaatsgevonden is de toetreding van dhr. Leo Waaijer tot het platform Zedje.

Het platform Zedje bestaat nu uit een bestuur van vier leden: te weten G. Rijswijk (voorzitter), J. Bots (secretaris), J.C. de Hoop (penningmeester) en G. Krielaart (vicevoorzitter). Verder zijn er 8 personen die deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen.

Verder zijn er nog 15 Gips-medewerkers actief en twee ambtenaren van de gemeente Molenlanden aan Zedje verbonden, door het bijwonen van onze vergaderingen.

Het GIPS project heeft ook een verandering ondergaan. Willemijn Keuren gaat voor de scholen in Molenlanden de contacten verzorgen, gesteund door Siska Gielis en op de achtergrond door Mieke Kraaijeveld.

Hans Stekelenburg (webmaster) zal onze website van nieuwe teksten en items blijven voorzien met opnieuw de hulp van Marjolein Hakkesteegt.

Tot 2020 behoorde tot het platform Zedje een bouwcommissie. Na de gemeentelijke herindeling is er een nieuwe adviesraad samengesteld: De Bouwcommissie Molenlanden.

Die bestaat uit mw. M.W.R. Heijboer (voorzitter), dhr. R Oskamp (secretaris/penningmeester) en de leden. dhr. L. de Baat, dhr. J. C. Brand, dhr. E. Grip, dhr. G. Krielaart en dhr. G. van Rijswijk. Zoals uit de namen van de leden blijkt, heeft deze zelfstandige Bouwcommissie een goed contact met het platform Zedje.

Doel en werkwijze:

In 1994 werd de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) van kracht en kreeg gehandicapten platform Zedje de officiële status van adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zederik voor het gehandicaptenbeleid. De gemeente Giessenlanden volgde in 1996.

Zedje richt zich, als belangenbehartiger voor mensen met een fysieke beperking, in haar adviesfunctie alleen op zaken die de doelgroep en hun directe omgeving raken. In de loop der jaren is ook deskundigheid opgebouwd op het gebied van de bouw en het vervoer. Zedje heeft ook twee VN-ambassadeurs in het platform VN-verdrag Handicap, een onderdeel van de Bouwcommissie Molenlanden. Zedje is geen verlengstuk van de gemeente Molenlanden, maar is als onafhankelijk orgaan opgericht om de belangen te behartigen van en voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte, zoals dit is vastgelegd in de gemeentelijke verordening.

Gemeentelijke herindelingen, vervolg en gevolg:

In dit jaarverslag horen natuurlijk nog aandachtspunten voor 2021. Misschien kan in de toekomst in regioverband, mogelijk nog een contact ontstaan met het nieuwe platform in Vijfheerenlanden, dat zich PGVHL heeft genoemd. Omdat er veel veranderde na de fusie van Giessenlanden en Molenwaard, moest ook Zedje zich aanpassen aan de nieuwe vorm van advisering door de diverse organen. Het gaat nu over ongeveer 45.000 mensen in geheel Molenlanden, mensen waarvan meerdere zelf met een beperking te maken hebben of in hun nabijheid hier mee worden geconfronteerd.

In de verkennende gesprekken met de beleidsmedewerkers is ons gebleken dat zij, net als wij van Zedje, zeker oog hebben voor de gehandicapte medemens. We hebben eenieder duidelijk gemaakt, dat de leden van Zedje onze doelgroep al sinds jaren vertegenwoordigd hebben samen met collega’s uit de streek in de klankbordgroep MolenHopper, aanbestedingen HO, voorzieningen Wmo, Vervoer etc.

Zedje blijft een onafhankelijk gehandicaptenplatform, de omvang van het beleid aangaande mensen met een beperking is te omvangrijk om onder te brengen in één Adviesraad Sociaal Domein. De mensen die in deze Adviesraad plaats nemen, hebben een zo groot terrein te bewerken en te bewaken, dat men niet kan en mag verwachten, dat zij als vrijwilligers dit allemaal moeten en kunnen “behappen”. Naast belangenbehartiging werkt Zedje ook aan bewustwording met het Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS), de website [www.zedje.nl](http://www.zedje.nl) en ook via Facebook. Het werk wordt uitgevoerd door een aantal vrijwilligers, die zich vaak op een deelterrein gespecialiseerd hebben. In de algemene vergaderingen komen de lijnen bij elkaar. Aandacht moet er ook zijn in 2021, om meer mensen in het platform te krijgen, meer vrijwilligers rondom de bestuurstafel, maar zeker ook meer mensen die kunnen en willen helpen bij b.v. het GIPS project op de scholen.

Inmiddels zijn er in onze gemeente Molenlanden besprekingen gevoerd die hebben geleid tot het formeren van vier adviesraden in 2019. In al deze overleggen hield Zedje steeds voor ogen: wij willen een voortzetting van onze huidige werkwijze, dichtbij en transparant voor de gehandicapten door middel van een zelfstandig functionerend gehandicapten platform Zedje. Wij werken ernaartoe, dat we de goede vertegenwoordiging ook in de toekomst kunnen blijven voortzetten.

Beleidsnota 2020-2023:

Begin 2020 is onze Beleidsnota 2020-2023 uitgebracht, waarin wij onze standpunten en doelstellingen nogmaals hebben vastgelegd. De afgelopen jaren bijna 27 jaar, is er voor gehandicapten veel verbeterd. De gemeente waarvoor wij adviseren heeft in het algemeen, dit vergeleken met andere gemeenten in het land, een zorgvuldig sociaal beleid gevoerd. In goed overleg met Zedje heeft dit geresulteerd in een met zorg samengesteld aanbod van voorzieningen, middelen en diensten die noodzakelijk zijn, om mensen met een beperking in staat te stellen deel te nemen aan de participatiesamenleving.

*Citaat uit de Beleidsnota: Werken aan bewustwording en belangenbehartiging is nog steeds nodig. Op dit moment is er sprake van een economische groei, die deze ook ten goede zal moeten komen aan mensen met een beperking, is voor Zedje een vanzelfsprekende zaak. Wij vinden dat bezuinigingen op het huidige voorzieningenniveau onaanvaardbaar zijn.*

De overgangsfase, die werd ingezet per 1 januari 2015, van de verzorgingsstaat naar een participatie-samenleving is afgerond. Deze kan nu worden geëvalueerd. In de verzorgingsstaat was de landelijke overheid als eerste verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers, zoals voor de gezondheidszorg, het onderwijs, de werkgelegenheid en de sociale zekerheid. In een participatie-samenleving werd iedere burger, voor zover mogelijk, primair verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven en omgeving; de (landelijke) overheid kreeg slechts een faciliterende rol.

*Citaat uit de Beleidsnota: Het is noodzakelijk voor de adviesorganen om de ontwikkeling van de landelijke wetgeving op sociaal gebied en de lokale toepassing hiervan, nauwlettend te volgen. Een goede samenwerking tussen de adviesorganen en de gemeente Molenlanden is hierbij onontbeerlijk, ook op regionaal terrein.*

AANDACHTSPUNTEN 2021

Sociaal Domein

Het sociaal domein ligt onder een vergrootglas. We zitten inmiddels in het zesde jaar na de decentralisatie. In de afgelopen zes jaar is enorm veel gebeurd en gebeurt er nog steeds heel veel. Onderwerpen die steeds vaker aandacht krijgen zijn de tekorten bij gemeenten en regeldruk bij zorgorganisaties. Het Sociaal Domein is een complex geheel wat onze inwoners raakt op alle leefgebieden. Het is voornamelijk gericht op die inwoners die onvoldoende in staat zijn om deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving en daarbij ondersteuning nodig hebben op alle relevante leefgebieden. We zien in toenemende mate dat meer inwoners niet meer helemaal mee kunnen in onze complexe samenleving. Dat kan komen door diverse oorzaken persoonlijke omstandigheden (ongeval, ontslag, faillissement, echtscheiding, overlijden naaste) of beperkingen (lichamelijk en/of psychisch), ziekte, het ontbreken van basisvaardigheden enz. Voor een aantal wettelijke taken zoals Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet is er sprake van een zorgplicht van de gemeente ten opzichte van de inwoners.

Dat maakt dat er ook sprake is van financiële open eind-regelingen. Immers, de gemeente is onder aan de streep gehouden om de noodzakelijke ondersteuning te bieden.

Vanwege maatschappelijke en demografische trends en ontwikkelingen is er sprake van een stijgende vraag en schaarste aan aanbod. We worden allemaal ouder, er komen meer ouderen en de beroepsbevolking neemt af. Om er toch voor te zorgen dat degenen die ondersteuning nodig hebben, die op een adequate en effectieve manier krijgen, is het nodig om prioriteiten te stellen en de juiste focus te hebben voor de inzet van de gemeente. Er is door de gemeente een visiedocument ontwikkeld dat tot doel heeft om in kort bestek de belangrijkste uitgangspunten voor een integraal beleid en aanpak te formuleren. Hieronder geven we daarmee weer op welke uitgangspunten wij de gemeente en de Adviesorganen de focus hebben.

Missie: ***“Gelijke kansen voor iedereen”: in onze samenleving zijn alle inwoners even belangrijk, telt iedereen mee en neemt iedereen naar eigen kunnen deel: een inclusieve samenleving.***

Integrale uitgangspunten:

Naarmate de ingangsdatum van de nieuwe wetten naderde, bleken de eerdere beloftes van zorg en ondersteuning dichterbij, maatwerk, meer participatie, eigen kracht, eigen regie en eigen netwerk ijdele hoop. Het was vanuit de grote wens tot meer meedoen dat deze oorspronkelijke decentralisatiebeloften ook mensen met een beperking als muziek in de oren klonken.

Al snel werd echter duidelijk dat door bezuinigingen en beleidsvrijheid van de gemeenten, deze decentralisaties voor veel mensen met een beperking wel eens heel slecht zouden kunnen uitpakken. Uit alle onderzoeken van ombudsmannen, planbureaus, cliëntenorganisaties en kennisinstituten bleek vanaf dag één, dat de decentralisaties nauwelijks tot de zo felbegeerde toegang tot een inclusievere samenleving leidden. Voor mensen met een levenslange, levens- brede beperking zorgde de versnippering van zorg en ondersteuning vooral voor een eindeloze strijd om een menswaardig en zelfredzaam bestaan.

Wat het Sociaal Domein bindt is de visie op mens en samenleving. Waar vinden mensen elkaar en wat is voor de samenleving belangrijk? Voorheen werd voor elk deelgebied een aparte nota geschreven, zoals voor jeugd, ouderen, volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning, mantelzorg, armoedebestrijding. Omdat we in de loop van de tijd ervaren hebben dat alles met alles samenhangt is het logisch om met een geïntegreerd plan te komen, dat gaat over alle facetten van het leven – en waarin iedereen betrokken is die daaraan kan bijdragen. De trends, ontwikkelingen en opgaven in de bijlagen leiden tot onderstaande belangrijkste integrale uitgangspunten voor het beleid in het Sociaal Domein en de maatregelen die genomen worden. Vraagstukken en ontwikkelingen toetsen wij hieraan. Als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven stellen we de uitgangspunten bij, want flexibiliteit en wendbaarheid is nodig om in te spelen op onze snelle en complexe samenleving. Het is een gezamenlijke aanname van Adviesorganen en Gemeente, dat als we in staat zijn om de toegang, zorg en ondersteuning zo dichtbij mogelijk in de directe leefomgeving te organiseren, er beter maatwerk geleverd kan worden en beter aangesloten kan worden bij het lokale aanbod en de lokale netwerken. Ook preventie en vroeg signalering is dan effectiever. Vanuit dit beeld komen we tot de volgende gezamenlijke uitgangspunten:

* **Meer inzet naar de voorkant; problemen voorkomen en in een vroeg stadium oppakken:**
* **Meer samenwerken met het lokale netwerk en partners en de kracht van de lokale samenleving inzetten en benutten**
* **Inzet meer richten op achterliggende oorzaken en ontwikkelingen** in plaats van op symptoombestrijding:
* **Leefwereld is leidend boven de systeemwereld: transformatie aanbod**
* **Informatie, hulp en ondersteuning laagdrempelig, toegankelijk en beschikbaar**
* **Versterken basisvaardigheden van inwoners** gericht op zelfredzaamheid en participatie

Huishoudelijke Ondersteuning HO:

Op 24 maart 2020 heeft het College van B&W van de gemeente Molenlanden de tarieven voor de huishoudelijke ondersteuning 2020 (Wmo) vastgesteld en is besloten om de gemiddelde normtijd voor het basisarrangement huishoudelijke ondersteuning aan te passen. Daarnaast willen zij een onderzoek instellen naar een nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning.

Aanleiding: Net als in de rest van Nederland zien we ook in Molenlanden een forse kostenstijging binnen de huishoudelijke ondersteuning.Voor 2020 dienden de uurtarieven van de zorgaanbieders te worden geïndexeerd. In de contracten was voor de indexering een grondslag opgenomen, die onvoldoende rekening bleek te houden met de uitgangspunten van de reële marktprijs, zoals wettelijk vastgelegd in de Wmo. Met name de financiële gevolgen van de nieuwe CAO VVT (een kostenstijging van ca. 8%) was daar debet aan. Met alle aanbieders is afzonderlijk gesproken over een reële marktprijs aan de hand van de landelijk ontwikkelde en ingevulde rekentool (o.a. de VNG). Er is met alle zorgaanbieders overeenstemming bereikt over het uurtarief, waarbij - net als voorheen - sprake is van gedifferentieerde uurtarieven.

Aanpassing gemiddelde normtijd**:** De gemeente heeft recentelijk de uitvoering en de financiering van de huishoudelijke ondersteuning geëvalueerd. Uit de reacties van cliënten en informatie van de zorgaanbieders kwamen onder meer de volgende zaken naar voren:

* Ten eerste zijn onze inwoners overwegend tevreden over de huishoudelijke ondersteuning en hun hulp, die een dikke voldoende krijgt.
* Ten tweede is gebleken dat de gemiddelde, declarabele normtijd voor het verrichten van de huishoudelijke taken uit het basisarrangement hoger ligt dan de daadwerkelijk gerealiseerde uren aan huishoudelijke ondersteuning.

Alhoewel dit zich kan voordoen binnen de huidige systematiek van de resultaatfinanciering, heeft de gemeente in overleg met de zorgaanbieders besloten de gemiddelde normtijd van het basisarrangement bij te stellen van 132 minuten naar 120 minuten per week. Hiermee komt de gemiddelde tijdsnorm meer in lijn te liggen met de daadwerkelijk geleverde huishoudelijke ondersteuning en hoeven cliënten hier geen nadeel van te ondervinden. Alleen de normtijd van het basisarrangement is aangepast omdat dit arrangement het grootste is (iedere cliënt heeft het basisarrangement). De aanpassing van het basisarrangement is ook doorgerekend in de tarieven voor 2020. Alle zorgaanbieders hebben hiermee ingestemd.

Oriëntatie op nieuwe aanbesteding**:** Alhoewel alle zorgaanbieders konden instemmen met deze ‘reparatie’, stelde de gemeente met hen vast, dat resultaatfinanciering onvoldoende aansluit bij huishoudelijke ondersteuning. In de regio kennen we de resultaatfinanciering sinds de decentralisatie van 2015. Hierbij wordt naar cliënten beschikt in resultaten (‘schoon en leefbaar’) met daarbij de taken en hoe vaak deze worden uitgevoerd. Het aantal uren wordt niet in de beschikking opgenomen. Wij hebben daarom besloten een oriëntatie te starten op een nieuwe aanbesteding. Mogelijk keren we terug naar ‘uurtje-factuurtje’. Hierbij worden de uren waar iemand recht op heeft in de beschikking opgenomen en de gewerkte uren 1-op-1 betaald aan de zorgaanbieder. Hierdoor zouden de kosten op cliëntniveau kunnen afnemen. In Gorinchem loopt een vergelijkbaar proces.

Naast oorzaken als de dubbele vergrijzing, langer thuis wonen en geïndexeerde uurtarieven, lijkt met name de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo hier debet aan de groei van de aanvragen voor HO. Voor een ‘product’ zoals huishoudelijke ondersteuning met een vaste, lage bijdrage van €19,00 per maand, is het blijkbaar voor meer inwoners aantrekkelijk geworden om een beroep te doen op de gemeente.

Dit onderwerp dat in 2020 door de gemeenten Molenlanden en Gorinchem samen met de adviesraden veelvuldig werd besproken, is de toekomst van de Huishoudelijke Ondersteuning. Er verscheen in augustus 2020 een rapport getiteld “Toekomst Huishoudelijke Ondersteuning in Gorinchem en Molenlanden” met als ondertitel “een oriëntatie op een nieuwe aanbesteding”

Er is geprobeerd te komen tot een gezamenlijke aanbesteding die zou gelden voor Gorinchem en Molenlanden. Helaas is dit mislukt en zal de Gemeente Molenlanden in 2021 waarschijnlijk zelfstandig de HO moeten aanbesteden. Het doel van de gemeente Molenlanden is het leveren van huishoudelijke hulp van voldoende kwaliteit, binnen de wettelijke kaders tegen zo laag mogelijke kosten!

Het is niet de verwachting dat het aantal cliënten zal afnemen, net zomin als de uurtarieven. Ook het abonnementstarief zal niet op korte termijn worden afgeschaft. De huishoudelijke ondersteuning is de afgelopen tien jaar een regelmatig terugkerend onderwerp geworden. Aanleiding was divers: bezuinigingen, jurisprudentie, systematiek. Dit heeft soms geleid tot onrust onder cliënten en zorgaanbieders. De inzet van de beleidsmakers is erop gericht, om cliënten en zorgaanbieders geen overlast te bezorgen, althans zo min mogelijk.

CONTACTEN MET DE GEMEENTE onder andere het VN-verdrag

Veranderingen WMO:

Ook in 2020 zijn er ondanks Corona vele contacten met de gemeente geweest. Ze verliepen meestal via e-mail of via beeldverbinding Teams.

De eigen bijdrage WMO is al sinds 1 januari 2019 niet meer inkomensafhankelijk. Met ingang van 1 januari 2020 werd de wetswijziging van kracht, waardoor het abonnementstarief WMO naar € 19,00 per maand ging. Van het abonnementstarief uitgezonderd zijn rolstoelen, sportvoorzieningen en woonvoorzieningen zoals een douchestoel of een tillift.

Zedje heeft ervoor gepleit inwoners met een inkomen onder 120% van het minimumloon vrij te stellen van een eigen bijdrage. Dit is door de gemeente Molenlanden afgewezen. Vervolgens heeft Zedje aangedrongen op een goede, duidelijke en gerichte voorlichting te geven aan deze doelgroep van WMO-cliënten, waardoor een betere benutting van de regelingen via Avres

(collectieve zorgverzekering, regeling tegemoetkoming chronisch zieken e.d.) tot stand komt.

In een flyer die naar de cliënten van het Sociaal Loket is gestuurd staat een alinea over:

Minimaregelingen:

Als uw inkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm, kunt u een keer per jaar *de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten* van € 350,00 aanvragen.

Ook kunt u dan gebruik maken van de *collectieve zorgverzekering VGZ Gemeente Pakket*. De eigen bijdrage WMO komt dan voor vergoeding in aanmerking. In de flyer wordt ook het telefoonnummer 088-7515100 genoemd.

Adviesraad Zedje heeft ervoor gepleit, om een telefoonnummer in te stellen waardoor de cliënten van het Sociaal Loket rechtstreeks met het Sociaal Loket verbonden worden.

De adviesraad Zedje heeft ook contact gehad met de gemeente over het versterken van de welzijnsstructuur. Er is aangegeven, dat naast onderwerpen als Respijtzorg aan huis en steunpunt Mantelzorg nog andere onderwerpen zijn zoals: de Open Eettafels, Meer Bewegen voor Ouderen, Signalerend ouderenbezoek, Telefooncirkels en het verder uitrollen van de eisen vanuit het VN-verdrag Handicap.

Het VN-verdrag Handicap werd in 2016 ingevoerd. Toch is sindsdien de positie van mensen met een beperking eerder verslechterd dan verbeterd. De werkelijke uitvoering van het verdrag moet dus eigenlijk nog beginnen. De uitvoering gaat alleen slagen, als mensen met een beperking en hun organisaties structureel worden betrokken bij al het nieuwe beleid dat hen aangaat. Zowel landelijk als lokaal en provinciaal. Die betrokkenheid is essentieel om nieuw beleid en nieuwe voorzieningen werkelijk passend te maken.

Woonvisie:

Op 21 september 2020 werd de nota Woonvisie 2020-2024 aan de gemeenteraad aangeboden. Aan de totstandkoming van dit stuk heeft ook Zedje een aandeel geleverd door op een groot aantal vragen passende antwoorden te formuleren. Zoals onder andere:

Vraag aan Zedje:

Waaraan moeten de benodigde zelfstandige woningen voor mensen met een beperking voldoen, als het gaat om technische vereisten, beoogde locatie, huur/koop, prijsklasse?

*Antwoord Zedje.:* Wij adviseren om de nieuwbouwwoningen allemaal te laten voldoen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in WoonKeur. De eisen van WoonKeur liggen boven het niveau van het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit stelt slechts minimumeisen waaraan moet worden voldaan. De toenemende aandacht voor het zelfstandig functioneren van gehandicapten en ouderen, vraagt om meer toegankelijke woningen die gemakkelijk en tegen geringe meerkosten kunnen worden aangepast voor zorgleverantie aan huis. Dit verband adviseert het gehandicaptenplatform Zedje, de gemeente om te bouwen volgens de eisen die behoren bij het SKW-Inspectiecertificaat WoonKeur. Het is en blijft een prima middel om aan deze kwaliteit te voldoen en is zeker toekomstgericht. De meerkosten zijn afhankelijk van het specifieke ontwerp en de omvang van het bouwproject en daardoor niet algemeen aan te geven. Op de totale investeringskosten zijn de meerkosten in het algemeen gering.

*Technische vereisten:* Drempelvrij en rolstoelvriendelijk bouwen en inrichten van woningen volgens WoonKeur en openbare ruimte; met name aan de orde voor mensen met lichamelijke beperkingen. De inzet van meer technologie op maat van de mensen met (zintuigelijke of lichamelijke) beperking. Verstelbare ruimtes binnen de woning in verband met de behoefte aan soms kleine, soms grotere leefruimte; vooral van belang bij mensen met psychische aandoeningen. Verblijfsruimte voor mantelzorgers en professionals aan huis zodat zorg en begeleiding op afroep mogelijk worden.

Winkelvoorzieningen, groen en OV in de buurt van de woning, dit geldt voor mensen met alle typen beperkingen aan de orde, zodat meedoen met de samenleving (beter) mogelijk wordt.

Vraag aan Zedje:

Heeft u andere suggesties / inzichten die u ons wil meegeven voor het toekomstige woonbeleid in de gemeente?

*Antwoord Zedje:*  In recente bijeenkomsten, onder andere binnen het bestuurlijk overleg, heeft Zedje aangedrongen op het onderzoeken van de Blijvers- en Verzilverleningen:

De Verzilverlening maakt het voor huiseigenaren van 57 jaar en ouder met een laag inkomen mogelijk om tegen lage kosten de eigen woning te verbeteren, seniorvriendelijk te maken of/en te verduurzamen. Hier blijkt veel behoefte aan te zijn.

De Blijverslening is een subsidieregeling die het senioren mogelijk moet maken om met de nodige woningaanpassingen, langer in hun huis te blijven wonen. De Blijverslening wordt afgesloten als een persoonlijke lening of hypotheek, tegen gunstige voorwaarden. Het geld wordt in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer betaald wordt.

Vanuit deze doelgroep komen de signalen dat steeds meer de vraag ontstaat naar zelfstandig blijven wonen. In het meerjarenperspectief wordt niet gesproken over deze gevraagde leningen, terwijl wel nagedacht is over Vitaal Ouder worden.

*Antwoord 2 Zedje:* In de gemeente Molenlanden kent een woningvoorraad die sterk gericht is op ruime grondgebonden koopwoningen. Er zou meer ingezet moeten worden op de bouw van betaalbare huurwoningen en goedkope koopwoningen welke ook structureel behouden moeten blijven in het goedkope segment.

Vraag aan Zedje:

Sommige kwetsbare doelgroepen hebben behoefte aan extra woonbegeleiding bij het zelfstandig wonen. Om welke doelgroepen gaat het daarbij met name? Is deze woonbegeleiding in Molenlanden goed georganiseerd? Wat zou hierin nog verder verbeterd kunnen worden?

*Antwoord van Zedje:* Woningaanpassingen, zorg aan huis en begeleiding bij het dagelijks leven zijn nodig om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Per individueel geval verschilt het type en de zwaarte van het arrangement dat zelfstandig wonen mogelijk maakt. Beleidsmakers die het zelfstandig wonen voor mensen met chronische ziekte, aandoeningen en beperkingen willen faciliteren doen er goed aan rekening te houden met de behoeften die uit het huidige en het gewenste arrangement gebruik spreken. Jongeren tussen 15 en 30 jaar wonen vaak bij hun ouders (41% van de jongeren ). Dat is vooral een kwestie van levensfase, maar ook van beschikbare financiën.

VN-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking:

Voortgang van de toepassing van het VN verdrag-handicap.

Vol goede moed en enthousiasme begonnen we 2020 met het uitbouwen van de naleving van het VN verdrag-handicap, (verder VNH genoemd) in Molenlanden. We hebben meegedacht aan de totstandkoming van sportakkoord Molenlanden en er is in samenwerking met de gemeente voorlichting gegeven aan basisschoolkinderen in samenwerking met de griffie van Molenlanden en de Limonadefabriek. Er waren in 2019 doelstellingen geformuleerd en de coördinerend gemeenteambtenaren Menno Keller en Arnold Stuij hadden samen met Leo Waaijer en Eric Grip, de VN-ambassadeurs handicap, een tijdlijn uitgezet om de diverse geformuleerde speerpunten betreffende de VNH-doelstellingen voor 2020 te bereiken.

Deze doelstellingen waren :

1. Bewustwording inhoud VN-verdrag binnen de ambtelijke organisatie

2. Bewustwording inhoud VN-verdrag creëren bij inwoners (continue proces)

3. De gemeente streeft naar toegankelijke informatie in eenvoudig Nederlands Niveau B1 in communicatie en op de website van de gemeente Molenlanden

4. Fysieke toegankelijkheid

Begin 2020 zijn er (dankzij ook de inzet van de coördinerende gemeenteambtenaren) tal van afspraken gepland met diverse teams van ambtenaren, met Team Sociaal Loket, Team Projecten en vergunningen, Team Omgeving, Ruimtelijke Ordening (RO), Team Projecten, Team Kerngericht werken (verbinders van de diverse dorps/stad raden), Team Economie en Toerisme.

Al deze afspraken waren in de planning met het doel om gemeente breed bewustwording te creëren over hun verantwoordelijkheid van toepassing van het VNH, ook op hun afdeling. We waren goed bezig.…………… !

MAAR TOEN KWAM CORONA …………

Alles kwam ON HOLD te staan. Hierna is er wel regelmatig contact geweest met de beide coördinerende ambtenaren om toch ervoor te zorgen, dat na de Coronapandemie alles weer kon worden opgepakt. Ook is er kritisch en opbouwend meegekeken naar het “VN-verdrag proof” maken van de website van Molenlanden.

Tevens is er door de VNH-Ambassadeurs veel contact geweest met de vereniging Nederlandse Gemeenten en met landelijke coördinatoren van coalitie voor inclusie, over de naleving van het VN-verdrag handicap in Molenlanden en de rest van Nederland.

Om toch het gedachtengoed van VN-verdrag Handicap in de gemeente levend te houden en na corona weer op te pakken is er in de “coronamaanden” hard gewerkt aan het document :

Visie & beleidsrichtlijnen VN-verdrag Handicap in Molenlanden.

Dit document is op 17 september aangeboden aan Burgemeester Segers en wethouder Lanser

N.a.v. de presentatie van dit beleidsstuk is er op 29-10-2010 een “ZOOM” beeldvormende avond gehouden voor BenW, waarin de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur nogmaals duidelijk is gemaakt. Hieruit volgend zijn er door BenW enkele belangrijke beslissingen betreffende het VN-verdrag Handicap genomen:

1. Het college zet zich in om de bewustwording en toepassing van de uitgangspunten van het VN-verdrag Handicap te bevorderen;
2. Er wordt voor oktober 2021 een inclusie-agenda VN-verdrag Handicap Molenlanden opgesteld.
3. Burgemeester Segers is aangewezen als portefeuillehouder en bestuurlijk ambassadeur van het VN-verdrag Handicap Molenlanden.

Deze drie besluiten mogen toch, ondanks “ Corona”, een positief resultaat worden genoemd van de inspanningen van de VN-ambassadeurs handicap namens belangenorganisatie Zedje.

In de 2e helft van 2021, als de Coronaperikelen hopelijk grotendeels achter ons liggen gaan we er weer energiek mee bezig om daadwerkelijk Molenlanden een “ VN-verdrag handicap proof gemeente” te laten zijn.

Gehandicapten Informatie Project Scholen GIPS

GIPS is de afkorting van Gehandicapten Informatie Project Scholen. Het GIPS is een bewustwordingsproject voor leerlingen van basisscholen en heeft tevens als doel de integratie tussen gehandicapten en niet-gehandicapten te bevorderen. Alle basisscholen in Giessenlanden en Zederik deden eraan mee. Er zijn zo’n 25 vrijwilligers (met en zonder beperkingen) die met het GIPS de scholen bezoeken. Door middel van een opdrachtenspel ervaren de leerlingen van groepen 7 en 8, wat het betekent om een motorische, auditieve of visuele beperking te hebben. Het lespakket geeft door tekst, opdrachten en spel voorlichting over het leven met een beperking aan leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs in Molenlanden en Zederik.   
  
Een voorbeeld waar we zoal mee te maken krijgen werd geïllustreerd door een blinde meneer met een geleidehond. Hij vertelde dat voor rolstoelers aan de rand van een trottoir een afritje is. Wat is dan het probleem? Een blindengeleidehond heeft geleerd bij de rand van een stoep te stoppen. Maar… is er een afritje en geen stoeprand, dan loopt een hond gewoon door en de blinde dus ook. Deze interactieve manier van voorlichting aan de basisscholen binnen de gemeente, wordt ondersteund door vrijwilligers met een beperking die als ervaringsdeskundigen, in een vooraf gepland uur een informatief gesprek met de leerlingen hebben.

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken! Ten gevolge van de gemeentelijke herindeling zijn er nu in Molenlanden in totaal 26 basisscholen, die wij willen gaan bereiken met ons bewustwordingsproject. Tevens werken ook onze vrijwilligers voor het GIPS project in de gemeente Vijfheerenlanden voor een 10-tal scholen. Dit betekent ook dat er een aantal vrijwilligers gezocht moeten worden, die de bestaande groep van vrijwilligers willen komen versterken. Na enkele geslaagde oproepen hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld die mee willen draaien. Dat het GIPS een uitstekend en eenvoudig middel is om aan de integratie van mensen met en zonder beperking te werken wordt duidelijk uit reacties van leerkrachten.

Een van onze medewerkers vertelt: Met het GIPS-project gaan vier of vijf volwassenen, met en zonder fysieke beperking, twee tot tweeënhalf uur op bezoek bij één van de basisscholen in de gemeente Molenlanden. De leerlingen spelen eerst een opdrachtenspel waarin ze ervaren wat het betekent een fysieke beperking te hebben. Daarna volgt een kringgesprek waarbij de vragen van de leerlingen centraal staan. We gebruiken tijdens het kringgesprek ook dvd's. We hebben twee dvd's kunnen laten maken: één over mensen met een visuele beperking en één over mensen met een auditieve beperking. Beide dvd's duren ca. 10 minuten en zijn onderverdeeld in de volgende drie gedeelten: 'dagelijks leven', 'werk' en 'vrije tijd'.

Het GIPS project is niet alleen in onze regio bekend, maar ook gelet op de brief die wij uit Spanje ontvingen, worden onze activiteiten ook daar op de voet gevolgd. Lees maar mee

***BRIEF VAN SINTERKLAAS aan de MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS GIPS***

Madrid, 5 december 2020

Sint is weer in het land

En ontmoet op gepaste afstand

De volwassenen en de kinderen

Het mag de pret niet hinderen.

GIPS medewerkers konden dit jaar

Vanwege het Corona infectiegevaar

Scholen niet verblijden met hun bezoek

Zo staat te lezen in Sint zijn boek.

Leerkrachten hadden hiervoor begrip

Maar leerlingen keken wel wat sip.

Omdat zo is gebleken

Zij naar het GIPS al hadden uitgekeken.

Van hogerhand werd nog een besluit genomen

Kinderen mochten niet meer op school komen

Gelukkig bestaat er IT- techniek

Dat wordt van dit Corona virus nog niet ziek.

Computers, laptops werden gebruikt voor diverse zaken

Zodat de leerlingen niet op achterstand geraken.

Echter, normaal op school te kunnen zijn

Is toch wel heel erg fijn

Kun je met klasgenoten spelen

En je vaardigheden samen delen.

Welnu, met een vaccin in het vooruitzicht

Komt er volgend jaar misschien groen licht.

Want de pandemie zal worden overwonnen

Zo melden de medische bronnen.

Wanneer het normale leven zal terugkeren

De tijd zal dat ons leren

Maar hopelijk kunnen volgend jaar

De GIPS medewerkers met elkaar

Zonder al het Corona gedoe

Weer naar de scholen toe.

Voor nu nog beperkt genieten

Gewenst door Sint en zijn Pieten

Groeten van Sint



VERSLAG BOUWCOMMISSIE MOLENLANDEN

Door de gemeentelijke herindeling is ook de Bouwcommissie Zedje per 1 juli 2019 opgeheven en samen met de Bouwcommissie Wmo adviesraad Molenwaard samengegaan tot een nieuwe Bouwcommissie Molenlanden.

Door het vaststellen door de gemeenteraad van de Verordening Bouwcommissie Molenlanden per 1 juli 2019 is deze adviesraad, die uit 8 leden bestaat, actief op meerdere terreinen. De Bouwcommissie is een zelfstandig Adviesorgaan, waarin naast beide VN-Ambassadeurs ook drie leden van Zedje zitting hebben, naast drie leden vanuit de oude gemeente Molenwaard.

Het afgelopen jaar is het door het Coronavirus anders gelopen dan we gewend zijn. Toch hebben we aan aantal adviezen uit kunnen brengen en zijn we voor zover mogelijk, op inloopavonden als die gehouden werden, aanwezig geweest.

De Bouwcommissie Molenlanden brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van burgemeester en wethouders van Molenlanden over de onderwerpen op het terrein van BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) en Uitgankelijkheid, conform het Handboek voor Toegankelijkheid voor wat betreft de buitenruimte en de eisen zoals deze door WoonKeur zijn geformuleerd voor woningen, appartementen etc. Zij adviseerde betreffende projecten die relevant zijn voor de doelgroep: voor het publiek toegankelijke gebouwen, scholen, dorpshuizen en de openbare ruimte.

De gemeenten zijn vanuit de Wmo, de Omgevingswet verantwoordelijk om publieke en openbare ruimtes voor iedereen toegankelijk te maken en te zorgen dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Bovendien is deze verantwoordelijkheid alleen maar toegenomen met de ratificatie van het VN-verdrag en de wettelijk verplichte toegankelijkheidsnorm die op 1 januari 2017 van kracht is geworden.

Er werd reeds advies uitgebracht of is in voorbereiding om te adviseren over:

* Advies circulatieplan Arkel
* Advies Woningcomplex “De Groene Wei” te Giessenburg
* Advies Verenigingsgebouw “de Doetse Kom” Giessenburg
* Advies Particuliere bouw (aanpasbaar bouwen) Dorpsweg Hoornaar
* Oriëntatie uitbreiding Nw. Lekkerland-Oost
* Oriëntatie herinrichting Kerkstraat Streefkerk
* Advies over Bezoekerscentrum Kinderdijk (SWEK)
* Oriëntatie Activiteitenzone Giessenburg.
* Advies Renovatie-herinrichting Stadhuis Nieuwpoort
* Toetsing alle Stembureaus Molenlanden
* Toetsing gehandicapten parkeerplaatsen nabij Stembureaus
* Advies verbouwing de Spil Bleskensgraaf
* Advies inrichting het Waardje Arkel
* Oriëntatie herinrichting Kruising Hoornaar
* Advies amoveren vissteiger Nieuwpoort

Verder is de Bouwcommissie actief met het keuren van bestaande sportaccommodaties binnen Molenlanden, dit met behulp van de VN-ambassadeurs. Verwacht wordt dit project in 2021 af te ronden.

Voorts, voor zover wij weten, zijn nog een groot aantal projecten in voorbereiding c.q. ontwerpfase. Deze projecten zouden wij graag met jullie op een van onze aanstaande vergaderingen bespreken. Dit ter voorbereiding van onze adviezen hierover. Het betreft de onderstaande projecten:

* Hoornaar: reconstructie kruising Groeneweg-Dorpsweg-Lage/Hoge Hoornaar
* Giessenburg: woningen locatie Sporthal Neerpolder
* Kinderdijk: aanpassingen rondom Bezoekerscentrum
* Giessenburg: project Doetse Vliet III
* Giessenburg: woningen en zorgwoningen project De Groene Wei
* Noordeloos: reconstructie Centrum
* Giessenburg: reconstructie Centrum
* Waal: reconstructie Centrum
* Hoog Blokland: reconstructie Korenbloemstraat
* Hoog Blokland: aanpassing parkeerplaatsen MFC Den Hoek
* Arkel: reconstructie/herinrichting Hoofdroute
* Arkel: project Betondak
* Bleskensgraaf: aanpassing De Spil

VERVOER

Ook dit item is dit jaar enorm geraakt door de corona. Ruim 80 procent minder reizigers in het reguliere OV. In het CVV is het niet anders. Met elkaar in een bus of taxi is niet normaal mogelijk. Als het al kan dan is het met gebruik van beschermingsmiddelen, die voor al door mensen met een psychische beperking, niet begrepen worden.

Belangrijk is ook hier dat we dichtbij betrokken worden. Er kan daardoor meer, dan de kort door de bocht genoemde opmerkingen van het Rijk: KAN NIET!

Zelfstandig reizen:

Mensen met een beperking willen net als ieder ander zelfstandig naar school, werk, familie en sociale activiteiten kunnen gaan. Maar dat is vaak lastig omdat het openbaar vervoer lang niet altijd zelfstandig toegankelijk is. Uiterlijk 2040 (!) moet het openbaar vervoer volledig toegankelijk zijn. Omdat dat nog ver weg is, maken veel vervoerders minder werk van toegankelijkheid dan mogelijk is. Ook is het niet inzichtelijk wat vervoerders op het gebied van toegankelijkheid wel en niet voor elkaar hebben. Zolang het openbaar niet toegankelijk is, moet het doelgroepenvervoer verder worden verbeterd en beter worden toegesneden op de individuele behoeften.



Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen?

• Een meer sturende rol van de overheid bij het volledig toegankelijk krijgen van het openbaar vervoer; bijvoorbeeld door het aanjagen van verandering, het handhaven van regels en het monitoren van de gemaakte vooruitgang;

• Meer maatwerk in het doelgroepenvervoer; vervang bijvoorbeeld de vaste kilometerbudgetten van Valys door een persoonsvolgende financiering.

Merwede Linge Lijn:

In de RODAG overleggen die ook via TEAMS verlopen, speelt maar één onderwerp hoog op. Met name de toe- en uitgankelijkheid van de treinen van de Merwede Linge Lijn.

Een hardnekkig probleem iseen item dat al 10 jaar speelt: de uitschuifplankjes in de treinen van de Merwede-Linge Lijn. Deze zijn afgelopen jaren in een belangrijker daglicht komen te staan, door het wegbezuinigen van een aantal stewards, die hielpen in- en uitstappen.Wij hebben samen met de gehandicapten platforms uit de regio een overleg afgedwongen met de provincie ZH, ProRail en treinbouwer Städler.

De provincie vertelt al lange tijd dat de uitschuifplankjes niet aangepast kunnen worden.Nu bleek in dit overleg bij uitleg van Städler dat dit wel mogelijk is. Hetzelfde geldt voor onze vraag over toiletten in de rijtuigen van de Merwede-Lingelijn. Ook dit is volgens de treinbouwer Städler goed mogelijk, er zijn zelfs complete modules voor ontwikkeld. Maar dit zal tijd kosten en een prijskaartje hebben en er zal opnieuw gekeurd moeten worden. Niet verbazend gezien het groeiend aantal regeltjes die een normale werkwijze bijna platleggen.

De bruikbaarheid van veel ov-materiaal is in de praktijk zeer beperkt te gebruiken door reizigers met een handicap.Op een vraag van Provincie en Qbuzz om weer een schouw te houden voor personenvervoer hebben wij geantwoord, dat zij eerst maar de zaken uit de schouw van 2016 eens moeten aanpakken, want dan is een schouw bijna niet meer nodig.

De MerwedeLingelijn is al van oudsher een goed gebruikte spoorlijn en we zien hierin nog steeds een groeiend reizigersaantal. Qbuzz neemt diverse maatregelen om met het huidige beschikbare materieel de reizigers zo goed mogelijk te bedienen en zetten al het beschikbaar materieel in, met zoveel mogelijk dubbele treinstellen op de drukste momenten. Samen met de provincie lopen de gesprekken voor structurele oplossingen voor de langere termijn, waarbij onder andere wordt gekeken naar een verlenging van het aantal treinstellen. Dit zijn echter complexe processen die niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Molenhopper: Wij kijken terug dit jaar op een Molenhopper systeem wat behoorlijk goed werkt. Het is nog steeds een onmisbare vorm van Openbaar Vervoer voor mensen met een beperking die ook gezamenlijk met hun naasten kunnen reizen in de regio. Toch blijken er echter enige hardnekkige zaken te zijn die fout blijven gaan of fout uitgevoerd worden. Bijzonder is wel dat de fouten vaak bij dezelfde reizigers gemaakt worden. Een los, plastic opstapje komt nog steeds voor, dit mag beslist niet! Ook het op tijd zijn lukt niet altijd en de terugbelservice mag nog verbeterd worden.

Tevens merken wij de laatste tijd dat steeds vaker erg lage busjes worden gebruikt. Dat is zeer lastig instappen en naar de zitplaats gaan. Rechtop staan is hierin niet mogelijk. Wij moeten daarop gaan inspelen en dit opgelost zien te krijgen. Zeker als men een beperking heeft is dit niet zoals het zou moeten zijn.

Het aantal zones die de MolenHopper rijdt zijn gemaximeerd op 5 zones. Doordat Molenlanden een nogal langgerekte gemeente is, denk aan de afstand Arkel-Rietveld tot Kinderdijk, waren binnen onze gemeente deze landelijke 5 zones ontoereikend om de genoemde afstand te reizen met de Molenhopper en zou Valys moeten worden ingeschakeld. Dit heeft Zedje aangekaart bij zowel de Stichting MolenHopper als de gemeente Molenlanden. Ook deze instanties vonden dit een niet gewenste oplossing voor vervoer binnen de gemeentegrenzen. Het reizen van 6 zones is mogelijk geworden met de MolenHopper!

We blijven dan ook dit goed in het oog houden en blijven erop hameren, dat klachten en meldingen ook bij ons bekend gemaakt dienen te worden. Dan kunnen we gelijk hiermee naar de stichting Molenhopper en firma Juijn. Het kwam dit jaar voor dat de Molenhopper ook tegelijkertijd werd gebruikt voor Openbaar Vervoer, dit is niet de bedoeling en mag zeker niet leiden tot een veel langere reistijd van de gehandicapte reiziger.

RODAG: Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorinchem Ditis ook één van de organisatieswaarin wij ook als Zedje vertegenwoordigd zijn.In dit overleg waarin provincie ZH, Qbuzz, Rover, losse reiziger-vertegenwoordigers, ouderen en gehandicapten met elkaar overleggen, komt vooral het Openbaar Vervoer onder de loep.De bereikbaarheid van de gestrekte lijnen, die via N-wegen en andere doorgaande lijnen rijden, wordt steeds lastiger voor mensen met een beperking en ouderen.De organisatie schermt wel met belbussen die opgeroepen kunnen worden, maar dit werpt voor veel reizigers opnieuw een barrière op, en bovendien betaalt men dan voor het stukje naar een halte van het reguliere OV bijna € 3,- enkele reis. Nog los gezien van de kosten, betekent dit ook nog een keer extra overstappen.

VERTEGENWOORDIGING en REGIONALE ONTWIKKELINGEN

Zedje blijft zich sterk maken in verschillende overleggen, contact met elkaar is erg belangrijk om als éen gezicht te kunnen werken. Op diverse zaken kan samengewerkt worden, zeker waar het bovengemeentelijke of regionale zaken betreft. Wmo is landelijk breed al verschilt dit wel per gemeente. Bouwcommissie, RODAG, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden overleg, hulpmiddelen verstrekking, Molenhopper etc. zijn zaken die met elkaar doorgenomen en ondersteund kunnen worden. Ook in verschillende zaken waarbij gehandicaptenbeleid een rol spelen bezoeken wij en brengen daar onze expertise in gezien vanuit onze ervarings- deskundigheid.

Als Gehandicapten Platform Zedje zijn wij ook vertegenwoordigd in provinciale en soms ook in landelijke overleggen. Regionaal werken we in de Alblasserwaard en Gorinchem samen in een regio overleg, waarin ook Hardinxveld-Giessendam is vertegenwoordigd. Voorzichtig proberen we ook gemeente Vijfheerenlanden steeds in dit overleg te betrekken.

In dit overleg kijken we naar hoe zaken in elkaars gemeenten worden geregeld en proberen wij met elkaar tot eenzelfde beleid te komen in de regio, verschillen per gemeenten zijn daarbij niet uit te sluiten maar wij kijken wel of het in orde is voor onze doelgroep. Verschillende zaken blijken, ook regionaal, door onze gemeente te worden gedaan. Betreffende OV, Molenhopper, hulpmiddelen etc. zijn vaak zaken die elkaar overlappen. Uiteraard komt ook het VN-verdrag Handicap aan de orde en dit heeft natuurlijk veel invloed in het hele land. Aanbestedingen gebeuren ook vaak regionaal en daar zijn wij meestal nauw bij betrokken.

Informatiebijeenkomsten vanuit de overheid worden bezocht door leden van Zedje en wij koppelen dit terug naar onze organisatie, evenals in het regio overleg met alle overige gehandicapten platforms in onze nabije omgeving.

FINANCIEN

Zoals uit de bijgevoegde Rekening 2020 blijkt werden door de corona pandemie weinig kosten gemaakt. Dit is een voordeeltje ten opzichte van voorgaande jaren, maar de oorzaak is minder leuk. Wel werden er meer kosten uitgegeven voor het huren van vergaderruimte, de eerste maanden van 2020 was de vergaderruimte nog kosteloos in het gemeentehuis in Hoornaar. Daarna beproefden we de Dorpskamer in Giessenburg en uiteindelijk werd de Oude School in Giessen-Oudekerk ons nieuwe onderkomen. Dit bracht wel wat kosten met zich, maar het is dan ook een prima locatie, die coronaproof is ingericht.

Ook de activiteiten van de vrijwilligers van het GIPS project lagen stil, zodat ook hier geen tot weinig reiskosten werden gedeclareerd.

De Bouwcommissie Zedje fuseerde met de Bouwcommissie uit Molenwaard en werd per 1 juli 2019 een zelfstandig adviesorgaan. De kosten voor de Bouwcommissie zijn dan ook niet meer voor Zedje, maar worden gedragen door de Bouwcommissie Molenlanden.

In de Rekening 2020 zijn daardoor geen kosten meer opgenomen voor de [](about:blank)Bouwcommissie.

In onze financiële stukken, de rekening 2020 en de Begroting 2022 geven wij in de toegevoegde bijlagen verder uitleg.

In 2018 werd door de gemeente besloten om de subsidie bijdragen voor 2019 en 2020 te bevriezen op het niveau van 2018. Inmiddels is bepaald, dat ten gevolge van de herziening van het Subsidiebeleid, dat nogal ingrijpend blijkt te zijn, ook voor 2021 en 2022 de gemeentelijke bijdrage te bevriezen op niveau 2018.

Tot nu toe heeft dit nog geen financiële problemen opgeleverd voor Zedje.

PARTICIPATIEWET ….hoe nu verder ?

Participatiewet: “De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker naar een participatie samenleving. Van iedereen die dit kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving”. Dit zei koning Willem-Alexander zes jaar geleden in zijn eerste troonrede. Het werden historische woorden. Voor de 440.000 bijstandsgerechtigden heeft de wet amper een verschil gemaakt. Voor mensen die het recht verloren op toegang tot de sociale werkvoorziening, daalde zelfs de kans op werk. Van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt is geen sprake.

Mensen met een beperking – van jong tot oud – hebben recht op een duurzame baan en een fatsoenlijk inkomen. De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking loopt echter ver achter. Bovendien kunnen veel werkenden maar moeilijk rondkomen. Bijvoorbeeld doordat ze vanwege hun beperking slechts parttime kunnen werken. Sinds de komst van de Participatiewet zijn mensen zonder baan vaak langdurige afhankelijk van een bijstandsuitkering. Deze uitkering is een sociaal vangnet, maar ontoereikend voor bestaanszekerheid op de langere termijn. Daarom hebben wij gepleit voor een participatiebudget voor mensen met een beperking en aandacht voor, dat mensen die naar vermogen werken, ook ten minste het wettelijk minimumloon moeten verdienen.

Het huidige stelsel bevat onvoldoende handvatten, prikkels en garanties om de meest kwetsbare groepen kansen te bieden, die met de invoering van de wet werden beoogd. De doelstellingen van de wet zijn niet behaald. Het samenbrengen van verschillende wetten in de Participatiewet heeft niet tot minder complexiteit geleid. ‘In de praktijk blijkt dat van een regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt nog geen sprake is’, aldus het SCP. Een deel van de doelgroep is bovendien niet in beeld. Gemeenten schatten in dat ze gemiddeld een achtste van hun bestand (nog) niet in beeld hebben. In grote gemeenten is dit zelfs twee keer zo hoog. De financieringswijze prikkelt gemeenten om de pijlen te richten op juist de meest kansrijke groep binnen de totale doelgroep van de Participatiewet. De Rijksmiddelen zijn door gemeenten vrij te besteden. ‘Als gemeenten op uitkeringen besparen, mogen ze het restant houden en ook vrij besteden.’

Hoe verder:

Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking moet beter. Hun deelname loopt ver achter ten opzichte van de gemiddelde bevolking. Er moeten meer banen komen voor mensen met een beperking. Daarbij is het ook belangrijk dat er aandacht is voor bestaanszekerheid en voor ontwikkelingsmogelijkheden. Ook onbetaalde arbeid, zoals vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding, is waardevol. Het is vaak een belangrijke opstap naar betaalde arbeid.

Om werkelijk merkbare verbeteringen te kunnen aanbrengen in de leefwereld van mensen met een beperking zelf, is het minste dat je zou moeten doen beleid opstellen, uitwerken en monitoren met henzelf. De enige die weet hoe beleid in de praktijk echt uitpakt is de burger. Mensen met een levenslange beperking ondersteuning onthouden of ontzeggen, zoals dat nu gangbaar is in de optelsom van bezuinigingen en hervormingen, is hen de toegang tot de samenleving ontzeggen. Je kunt niet door tientallen rietjes naar de complexe werkelijkheid van mensen met een beperking kijken, dan mis je het grotere plaatje. En laat dat grotere plaatje nou precies zijn wat we in de optelsom van de decentralisaties uit het oog verloren zijn.

Uit alle onderzoeken van ombudsmannen, planbureaus, cliëntenorganisaties en kennisinstituten bleek vanaf dag één dat de decentralisaties nauwelijks tot de zo felbegeerde toegang tot een inclusievere samenleving leidden. Voor mensen met een levenslange, levens brede beperking zorgde de versnippering van zorg en ondersteuning vooral voor een eindeloze strijd om een menswaardig en zelfredzaam bestaan.



In de rapportage lezen wij dat de positie van mensen met een beperking sinds de decentralisaties op alle levensdomeinen, niet is verbeterd maar zelfs achteruit is gegaan. Denk hierbij aan arbeid, onderwijs, rechtspositie, positie op de arbeidsmarkt en alles wat noodzakelijk is om volwaardig mee te kunnen doen. Mensen met een beperking zijn in Nederland níet meer, maar minder zelfredzaam geworden. Ze zij niet meer maar minder gaan meedoen, en worden niet meer maar minder vertegenwoordigd in het beleid dat hen aangaat. Vooral over de grote achteruitgang in de positie van jeugdigen met een beperking en hun ouders waren de onderzoekers uitermate scherp.

***'Waarom zou je een wet willen redden die mensen in armoede houdt? Vanwege het woord participatie?''*** Nadat het SCP haar rapport over de Participatiewet heeft uitgebracht klinkt er uit de monden van vele organisaties (VNG, DIVOSA, etc.) een luid en duidelijk geluid: de participatiewet is mislukt. De vraag is wat ons betreft: waarom zou je de participatiewet nog willen redden?

Mensen kunnen met een Participatiewet-uitkering nauwelijks rondkomen. Sociale werkbedrijven werden ontmanteld en veel te veel mensen met een arbeidsbeperking staan aan de kant. Dat is inhumaan en ook onverkoopbaar in zo’n rijk land als het onze.

Onderzoekers kwamen tot de conclusie in de Schaduwrapportage inzake het VN-verdrag Handicap, dat de positie van mensen met een beperking sinds de decentralisaties op alle levensdomeinen niet is verbeterd of zelfs achteruit is gegaan.

Waarom zou je een wet willen redden die mensen in armoede houdt? Vanwege het woord participatie? Omdat we in de zorg, in scholen, in de techniek een groeiend tekort aan geschoolde vakkrachten hebben? Omdat we mensen met een arbeidsbeperking aan een volwaardig bestaan willen helpen? Wat ons betreft kan de huidige participatiewet in de versnipperaar. Wij kiezen een andere benadering. We hebben 3 decennia van bezuinigingen achter de rug en waar heeft dit ons gebracht? In plaats van bezuinigen moet er geïnvesteerd worden.

Het minimumloon moet omhoog en de daaraan gekoppelde uitkeringen zouden moeten meestijgen. We moeten stoppen met zinloze re-integratie-trajecten, waarbij mensen worden gebruikt als gratis werkkrachten in plaats van een cao-loon te ontvangen. Wij willen investeringen in een recht op een menswaardig inkomen, maatwerk bij het ondersteunen van het zoeken naar werk en gewenste of noodzakelijke scholing.

Aan de lopende band stuurden maatschappelijke organisaties de afgelopen jaren brandbrieven aan de ministeries en de Tweede Kamer. Daarin vroegen ze keer op keer aandacht voor die hele grote groep mensen met een beperking voor wie de decentralisaties leidden tot grote problemen. Tevergeefs. Het ter discussie stellen van stelselproblemen tijdens deze kabinetsperiode bleek een absolute no-go. Ook bleek het invullen van de stelselverantwoordelijkheid van het rijk bijzonder ingewikkeld ten opzichte van het heilige huisje van de beleidsvrijheid. Dat het mensen met een beperking zoveel moeite kost om aandacht te krijgen voor hun leefwereld-vraagstukken was exemplarisch voor hun verslechterde positie.

Mensen met een arbeidsbeperking moeten via die sociale ontwikkelingsbedrijven recht krijgen op professionele ondersteuning bij (het zoeken naar) passend werk. Financiële zelfstandigheid van mensen met een arbeidsbeperking moet weer terug, bijvoorbeeld door een Wajong uitkering via UWV gegarandeerd tot 27 jaar met pas dan een toets wat iemand qua werk en gezondheid kan.

Verschil in uitvoering van beleid tussen gemeenten leidt tot rechtsongelijkheid tussen burgers. De verplichte sancties die mensen straffen als ze een foutje maken, moeten verdwijnen. Daarmee motiveren we niet. Dit brengt mensen in de schulden, maakt mensen letterlijk ziek en zet hen buiten de maatschappij: dag participatie!

Wat Zedje betreft is de huidige participatiewet mislukt. Er is een fundamenteel andere benadering nodig, waarbij we weer gaan investeren in mensen.

**Op naar de Investeer-in-mensen-wet!**

In de afgelopen jaren is het echter niet éénmaal gelukt om ook maar één debat georganiseerd te krijgen over de decentralisatie zelf en de impact daarvan op de positie van de één miljoen (jonge) mensen met een levenslange en leven brede beperking. In hun leven komen soms niet een, maar wel vier zorgwetten samen. Ook het SCP evalueerde in eerste instantie louter de afzonderlijke wetten, die dan in afzonderlijke publicaties, in afzonderlijke debatten werden geagendeerd. En de patiënten- en cliëntenorganisaties bleven tevergeefs roepen over de optelsom van al die wetten. Een integraal oordeel van het SCP over ruim 5 jaar sociaal domein was dus hard nodig. De conclusies zijn voor ons helaas niet nieuw.



OPROEP… voor alle mensen met een beperking 

en voor diegenen die zich betrokken voelen in de gemeente Molenlanden

Het gemeentebestuur van onze gemeente heeft de plicht, mede in het kader van het VN-verdrag, ook mensen met een beperking en hun directe omgeving actief te betrekken bij het gehandicaptenbeleid van de gemeente. De stichting gehandicaptenplatform Zedje, statutair gevestigd te Noordeloos, zet zich al ruim 27 jaar in om de belangen van onze gehandicapte medemens zo goed mogelijk te behartigen. Hiertoe worden met de beleidsmedewerkers en bestuurders van de gemeente al sinds lange tijd in een vroeg stadium de beleidsregels en knelpunten besproken. En is er regelmatig overleg met de gemeentebestuurders. Het bestuur van Zedje wil dat dit ook in de nieuwe gemeente Molenlanden blijft bestaan. Ook op regionaal en provinciaal niveau vertegenwoordigt Zedje de mensen met een beperking, denk hierbij onder andere aan het Reizigers Overleg Drechtsteden-Alblasserwaard-Gorinchem (RODAG) en de klankbordgroep van de MolenHopper.

Punten die steeds aan de orde komen zijn onder andere:

* Voorlichting over het omgaan met een beperking. Hiervoor wordt op alle scholen door middel van het GIPS-project op speelse wijze voorlichting gegeven.
* Voorzieningen in het kader van de WMO, zoals huishoudelijke hulp, rolstoelen en aanpassingen in huis etc.
* Toegankelijkheid van wegen, woningen, bedrijven, recreatievoorzieningen en gebouwen etc. wordt besproken in de Bouwcommissie Zedje. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies.
* Sport en recreatie mogelijk maken voor mensen met een handicap
* Werk en Participatiewet.

Om bovenstaande te blijven doen in onze gemeente hebben we meer vrijwilligers nodig.

**Daarom deze oproep:**

**Bent u het ontbrekende puzzelstukje.. ?**

**Voelt u zich hierbij betrokken?**

**Kom ons helpen!**

Iedere hulp in welke vorm dan ook is erg welkom. Twijfel niet maar neem *vrijblijvend* contact met onze voorzitter op, hij vertelt u meer.

Goof van Rijswijk Tel.: 0184-652234 [](about:blank)

en via de website [www.zedje.nl](about:blank) of e-mail: [info@zedje.nl](mailto:info@zedje.nl)

Stichting Platform Gehandicapten Zedje

Adviesorgaan voor de gemeente Molenlanden

Secretariaat: Dhr. Hans Bots

Van Wenastraat 18

3381 BL Giessenburg

Tel.: 0184-652128

e-mail: [info@zedje.nl](mailto:info@zedje.nl)

www.zedje.nl



**Adviesorgaan voor het gehandicaptenbeleid in Molenlanden**

 ***LEVEN MET EEN BEPERKING….***

***HET KAN U OOK OVERKOMEN!***