**Tynaarlo**

in de verkiezingscampagne gekomen met een voorstel voor oprichting VN panel, begeleid oor coalitie van inclusie. Dit is na de verkiezingen collectief door de raad aangenomen. Vervolgens was de vraag: “Wie komen er in? ”Werving, grote diversiteit. Doel: mensen met een beperking in een positie brengen zodat dat zij ook invloed hebben. Panel doet wat ze zelf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, advies gegeven over hoe bijvoorbeeld gemeentebrieven “voor iedereen” toegankelijk zijn, fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijk. Evaluatie geeft aan dat dialoog met gemeente / gemeenteraad beter kan.

* Tip. Niet onderdeel van een institutionele rol, maar een vrijbuiters rol: gevraagd en ongevraagd advies. (Vandaar geen voorkeur voor opname in breed Wmoplatform/).
* Tip2: Wees er alert op dat de juiste menen erin komen en niet te veel goed bedoelde vrijwilligers (met een eenzijdige focus). Zorg voor een zéér diverse vertegenwoordiging.

**Utrecht**

Het beleid en praktijk van Utrecht is na te gaan via [www.utrecht.nl/agenda22](http://www.utrecht.nl/agenda22)

Wat zijn de Do’s: projectleider in de ambtelijke organisatie die die interne organisatie kent in aan interne netwerking doet en gevoed wordt door de “buitenwereld”, zeg de belangenbehartigingsorganisaties.

Werken aan relaties en overtuiging. Gebruik je interne overredingskracht én **Tip**: als je er met een collega niet uitkomt, spreek af dat je het met elkaar niet eens bent en zoek het gezamenlijk hoger op.

**Afsluitend**

Nog enkele aansporingen vanuit “de zaal”

* Iedere gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid. Neem hem als gemeente en zoek de organisaties in jouw gemeente waarmee je aan de slag gaat. Laat het niet alleen afhangen van ratificatie.

.> Wens: kennis moet meer gebundeld worden; voorbeelden van wat werkt wel en wat niet werkt;

 breng de ervaringen van belangenorganisaties in kaart.

* VN vertelpunt [weet niet meer wat daar over gezegd is] VN-verdrag waarmaken bij coalitie voor inclusie. Zoek naar samenhang tussen bepaalde thema’s. Zoeken naar interstedelijke overeenkomsten (zodat iemand in Den Bosch er snel achter komt hoe die in Breda uit kan gaan.
* MEE. Ga dromen: hoe zit de wereld er in 2035 uit? Laat zien wat werkt. Dat scoort, en daar zijn wethouders dol op.
* Rol Movisie / kennisinstituten: Platvormfunctie / Toolkit aanpakken en instrumenten / Breder maken dan alleen VN-verdrag. BREED TREKKEN [denk ook aan bijvoorbeeld mensen die langer thuis moeten blijven wonen / gericht op zelfstandig wonen. Voor specifieke thema’s: vraag naar de ervaringen van ervaringsdeskundigen.

# Samenvatting

# [kop] Een toegankelijke en inclusieve gemeente voor mensen met een beperking

**[intro] Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht. Wat betekent dat voor het inclusiebeleid van gemeenten? Wat gebeurt er al en wat kunnen anderen daarvan leren? Op 30 juni wisselden beleidsprofessionals van verschillende gemeenten ervaringen uit tijdens een bijeenkomst in Utrecht.**

**Gemeente Amersfoort**

Amersfoort gebruikt voor beleidsplannen een format dat gemeentelijke beleidsmakers automatisch leidt naar een verplichte VN-toetsing. Hoewel het geen garantie is voor een goede uitvoering, komt het zo in ieder geval wel in de plannen terecht.

In Amersfoort is binnenkort ook de toegankelijkheidsapp (via <http://ongehinderd.nl>) beschikbaar. Anderen gebruiken deze app al langer. Belangrijk om te weten: organisaties en bedrijven kunnen claimen dat zij aan toegankelijkheidseisen voldoen en gebruikers kunnen deze claims toetsen en beoordelen. Er zijn ook integrale toegankelijkheidscriteria (zie <http://www.pbtconsult.nl/its-criteria> ) voor de toegankelijke inrichting van gebouwen. Een andere interessante website hierover is [www.allestoegankelijk.nl](http://www.allestoegankelijk.nl)

**Amersfoort**

In Amersfoort is binnenkort de toegankelijkheidsapp (via <http://ongehinderd.nl> ) beschikbaar. Den Haag heeft deze app al twee jaar. Diverse deelnemers, zowel ambtenaren als cliënten hebben ervaring met de app. Belangrijk is om te weten dat organisaties en bedrijven kunnen claimen dat zij aan toegankelijkheidseisen voldoen en dat gebruikers deze claims kunnen toetsen, beoordelen.

In Amersfoort nu nog niet actief omdat gemeente afhankelijk is van vrijwilligers die de ter zake doende locaties aan de app moeten toevoegen.

Er ontspon zich een uitwisseling hoe de app verbeterd zou kunnen worden: er zou een universele app moeten komen die gebruik maakt van open data waardoor verbeteringen sneller doorgevoerd kunnen worden (met behulp van gebruikers).

Daarnaast werd er op gewezen dat er Integrale Toegankelijkheidscriteria zijn ontwikkeld (zie <http://www.pbtconsult.nl/its-criteria> ) voor toegankelijke inrichting van gebouwen

Andere interessante website op dit vlak: [www.allestoegankelijk.nl](http://www.allestoegankelijk.nl)

In Amersfoort wordt ook voor beleidsplannen een format gebruikt waar men – al doorlopende - automatisch geleid naar een verplichte VN-toetsing. Dit leidde wel tot een verzuchting dat het in de plannen wel goed kan staan, maar dat het in de uitvoering vaak mis loopt.

**Tynaarlo**

Deze Drentse gemeente heeft een VN-panel ingesteld, dat wordt begeleid door de Coalitie voor Inclusie. Het panel moet er voor zorgen dat mensen met een beperking invloed hebben op beleid. Het panel brengt zelf de thema’s in die het belangrijk vindt, bijvoorbeeld over begrijpelijke taal en verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van de gemeente.

Hij geeft andere gemeenten die een dergelijk panel overwegen twee tips mee:

* Tip1. Geef het VN-panel geen institutionele maar een vrijbuitersrol. Daarmee kan het gevraagd en ongevraagd advies geven.
* Tip2: Wees er alert op dat de juiste mensen erin komen en niet te veel goed bedoelende vrijwilligers (met een eenzijdige focus). Zorg voor een zéér diverse vertegenwoordiging.

**Originele tekst**

**Verslag bijeenkomst VN-verdrag 30 juni in stadskantoor Utrecht voor gemeenteambtenaren**

Doel van de bijeenkomst is kennisuitwisseling, leren van elkaar en leren van de goede voorbeelden. Deelnemers hadden van te voren thema’s en vragen opgegeven als “stand van zaken VN-verdrag”, “hoe inbreng cliëntenbelangenorganisaties borgen”, “hoe om te gaan met verschillende, soms tegengestelde, belangen die allen van waarde zijn?” Al deze vragen zijn gedurende de bijeenkomst aan de orde geweest.

De bijeenkomst startte met een rondgang langs belangrijke spelers in Nederland rondom het VN-verdrag voor mensen met een beperking: VWS, College Rechten voor de Mens en Ieder(in).

**Rol VWS?**

Na 14 juli, formele ratificatie 1e kamer richt VWS een apart bureau die de naleving van het verdrag gaat monitoren. Daarnaast zet VWS een bestuurlijk overleg op met als doel het implementeren van maatregelen gekoppeld aan het VN-verdrag. Voor deze activiteiten heeft VWS een kwartiermaker aangesteld. Doelgroepen zijn overheid (gemeente, provincie, rijk), organisaties en bedrijven. Scope is het hele verdrag, dus niet alleen toegankelijkheid van gebouwen, maar toegankelijkheid van alle domeinen voor zoveel mogelijk diverse doelgroepen. Idee is dat er gewerkt wordt aan convenanten, “pledges”, afspraken tussen organisaties, bedrijven en gemeentelijke instanties in de lijn van de VN-artikelen. VWS zal regelmatig voortgangsrapportages (1x per jaar(?) publiceren. Er wordt geen extra financiering vrijgemaakt, maar wel ingezet op een moreel appel.

**Rol College van de Rechten voor de Mens (CRM).**

Ook het CRM zal de naleving van het VN-Verdrag monitoren, zij stelt zich actief open voor signalen van vanuit bedrijven, organisaties, gemeenten en belangenorganisaties. CRM heeft een agenderende functie en zal tweejaarlijks met een rapportage komen.

**Rol Ieder(in)**

Ook ieder(in) houdt een vinger aan de pols, en zal de signalen oppikken die afgegeven worden door de achterban en dat weer doorgeven aan bijvoorbeeld CRM of VWS. Een verzamelpunt voor signalen vanuit de achterban, kritisch volgen van organisaties, bedrijven die claimen aan toegankelijkheidseisen te voldoen, maar waar het in de praktijk misloopt (“een toilet toegankelijk voor MMB in de kelder, maar geen lift om er te komen bv).

Allen zijn bewust van het gegeven dat “wettelijke” verplichtingen niet keihard zijn vastgelegd in de verdragen, maar er zijn wel degelijk sturingsmogelijkheden. WMO afspraken (“zorgplicht voor iedereen”) of gemeenten kunnen eisen dat bij bouwvergunningen alleen toestemming wordt gegeven als rekening is gehouden met toegankelijkheidseisen.

Wat kunnen wij met ons allen doen? Bewustwording, benadrukken dat naleving winst voor ons allen betekent. Een goede toegankelijkheid komt niet alleen ten goede voor mensen met een beperking, maar veel meer groepen hebben profijt van naleving: denk aan naasten van mensen met een beperking, hulpverleners, ouderen, gezinnen met kinderen (kinderwagens), mensen met “tijdelijke” beperkingen (gebroken been etc.), leveranciers van producten et., etc. De groep die profiteert is dus veel groter dan alleen groep van mensen met een beperking in de strikte zins des woords. Investeren in toegankelijkheid is positief voor het imago van bedrijven, organisaties, gemeenten die dat doen. [“Design for all”]

Vraag: wat is de stand van zaken? Hoe constateer je wat de vooruitgang is als je niet weet hoe het er nu voor staat? Er is geen echte nulmeting gedaan. CRM ontwikkelt een set van indicatoren en heeft daarvoor CBS en NIVEL ingeschakeld. Er wordt gewerkt aan een set van indicatoren op de terreinen “Onderwijs, Arbeid en Zelfstandig Wonen”. CRM zal rapporteren over de voortgang.

Na deze kennismaking gaan we in op de stellingen.

**1: tekst stelling: ??**

Via de website van Movisie (waar die nog steeds staat) is 90% voor en 10% tegen. Een mooi streven, maar niet realistisch dat dit in één keer haalbaar is. Uit de discussie komt naar voren dat kosten geen excuus mag zijn. Zoek naar slimme oplossingen, maak gebruik van maatschappelijke kosten/baten analyses, breng naar voren (zoals eerder in verslag gemeld) dat het VN-verdrag zich in feite richt op “toegankelijkheid voor allen”, dus niet alleen op mensen met een beperking. Het komt iedereen in de samenleving ten goede. Wanneer in de planvorming al met het VN-verdrag rekening gehouden wordt is uitvoering veel goedkoper, het moet vanzelfsprekend zijn (net als bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften) dat “VN-verdrag maatregelen standaard horen bij planvorming, dan is het ook geen bijzondere kostenpost meer (die eventueel geschrapt kan worden), maar een noodzakelijke basiskosten post die standaard nodig is.

Biedt oplossingen die voor iedereen een vooruitgang betekenen en het voor MMB makkelijker maakt (bijvoorbeeld een mogelijkheid om paspoort thuis te ontvangen). Andere manier van denken. We worden hiermee geholpen door digitale ontwikkelingen die het mogelijk maakt dat veel handelingen vanuit huis, achter de computer geregeld kunnen worden: voor iedereen makkelijker maar met name voor mensen die mobiele beperkingen hebben (mits websites “toegankelijk” zijn voor iedereen.)

**Stelling 2**: Cliënten betrekken. Kun je iedereen tevreden stellen?

Je kunt niet iedereen tevreden stellen, maar je kunt wel zoeken naar de grootst gemene deler, betrek alle (vertegenwoordigers) van cliëntgroepen bij planvorming, laat hen de oplossing of voorstel voor planvorming formuleren. In het verlengde van deze stelling kwam de praktijk van het VN-panel in Tynaarlo. Daar is gekozen voor een zo breed mogelijke diversiteit in het panel, dat staat er garant voor dat de adviezen van het panel ook zo breed mogelijk gedragen worden door de verschillende cliëntgroepen. Ook werd geopperd om de stelling te verscherpen: laat cliëntgroepen (middels een panel bijvoorbeeld) bepalend zijn voor het beleid en geef de gemeente de rol van facilitator. Een andere deelnemer gaf aan dat cliëntgroepen ook deel kunnen uitmaken van een bredere Wmo-raad. Onderdeel van een Wmo-raad of een apart “VN-panel”? Voor beide opvattingen valt wat te zeggen, dit is afhankelijk van de lokale overlegcultuur.

**Stelling 3: XXXX**

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk? Nee, zegt VWS, gemeente is wel aanjager, daarnaast, overheid is meer dan gemeente. Provincies en rijk zijn ook overheid. Iedere laag moet doen wat onder haar verantwoordelijkheid valt en wat haar mogelijkheden zijn, wetgeving bijvoorbeeld wordt vanuit het rijk geregeld.

Daarnaast. Niet alleen overheden maar ook organisaties, bedrijven en burgers hebben hun verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid, afhankelijk van het “toegankelijkheidsonderwerp” wat geregeld moet worden, zijn. Maar het is wel duidelijk dat de overheid in brede zin de rol van aanjager het beste ligt (en facilitator in weer andere omstandigheden).

Samenlevings breed gaat het erom dat er een omslag in denken komt, naar een vanzelfsprekende “inclusieve” kijk op “toegankelijkheid” voor allen. Neem bijvoorbeeld rijksmonumenten, Je kunt de cultuurhistorische waarde handhaven en toeganklijkheidsmogelijkheden vergroten (“kastelen hadden vroeger geen toiletten, maar nu wel”. Schep vooral realistisch verwachtingen. Opgemerkt wordt dat door de tendens dat mensen langer thuis moeten blijven wonen het denken in oplossingen voor bredere toegankelijkheid van voorzieningen groter en meer noodzakelijk is geworden.

Het is overigens niet gelukt om landelijke prioriteiten te stellen. Te ingewikkeld om te realiseren, de een zal juichen, de ander zal huilen. VN-artikelen moeten zoveel mogelijk in de Wmo-plannen opgenomen worden. Het is dus vooral zoeken naar lokale oplossingen.

**Goede voorbeelden**

**Amersfoort**

In Amersfoort is binnenkort de toegankelijkheidsapp (via <http://ongehinderd.nl> ) beschikbaar. Den Haag heeft deze app al twee jaar. Diverse deelnemers, zowel ambtenaren als cliënten hebben ervaring met de app. Belangrijk is om te weten dat organisaties en bedrijven kunnen claimen dat zij aan toegankelijkheidseisen voldoen en dat gebruikers deze claims kunnen toetsen, beoordelen.

In Amersfoort nu nog niet actief omdat gemeente afhankelijk is van vrijwilligers die de ter zake doende locaties aan de app moeten toevoegen.

Er ontspon zich een uitwisseling hoe de app verbeterd zou kunnen worden: er zou een universele app moeten komen die gebruik maakt van open data waardoor verbeteringen sneller doorgevoerd kunnen worden (met behulp van gebruikers).

Daarnaast werd er op gewezen dat er Integrale Toegankelijkheidscriteria zijn ontwikkeld (zie <http://www.pbtconsult.nl/its-criteria> ) voor toegankelijke inrichting van gebouwen

Andere interessante website op dit vlak: [www.allestoegankelijk.nl](http://www.allestoegankelijk.nl)

In Amersfoort wordt ook voor beleidsplannen een format gebruikt waar men – al doorlopende - automatisch geleid naar een verplichte VN-toetsing. Dit leidde wel tot een verzuchting dat het in de plannen wel goed kan staan, maar dat het in de uitvoering vaak mis loopt.

**Tynaarlo**

in de verkiezingscampagne gekomen met een voorstel voor oprichting VN panel, begeleid oor coalitie van inclusie. Dit is na de verkiezingen collectief door de raad aangenomen. Vervolgens was de vraag: “Wie komen er in? ”Werving, grote diversiteit. Doel: mensen met een beperking in een positie brengen zodat dat zij ook invloed hebben. Panel doet wat ze zelf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, advies gegeven over hoe bijvoorbeeld gemeentebrieven “voor iedereen” toegankelijk zijn, fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijk. Evaluatie geeft aan dat dialoog met gemeente / gemeenteraad beter kan.

* Tip. Niet onderdeel van een institutionele rol, maar een vrijbuiters rol: gevraagd en ongevraagd advies. (Vandaar geen voorkeur voor opname in breed Wmoplatform/).
* Tip2: Wees er alert op dat de juiste menen erin komen en niet te veel goed bedoelde vrijwilligers (met een eenzijdige focus). Zorg voor een zéér diverse vertegenwoordiging.

**Utrecht**

Het beleid en praktijk van Utrecht is na te gaan via [www.utrecht.nl/agenda22](http://www.utrecht.nl/agenda22)

Wat zijn de Do’s: projectleider in de ambtelijke organisatie die die interne organisatie kent in aan interne netwerking doet en gevoed wordt door de “buitenwereld”, zeg de belangenbehartigingsorganisaties.

Werken aan relaties en overtuiging. Gebruik je interne overredingskracht én **Tip**: als je er met een collega niet uitkomt, spreek af dat je het met elkaar niet eens bent en zoek het gezamenlijk hoger op.

**Afsluitend**

Nog enkele aansporingen vanuit “de zaal”

* Iedere gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid. Neem hem als gemeente en zoek de organisaties in jouw gemeente waarmee je aan de slag gaat. Laat het niet alleen afhangen van ratificatie.

.> Wens: kennis moet meer gebundeld worden; voorbeelden van wat werkt wel en wat niet werkt;

 breng de ervaringen van belangenorganisaties in kaart.

* VN vertelpunt [weet niet meer wat daar over gezegd is] VN-verdrag waarmaken bij coalitie voor inclusie. Zoek naar samenhang tussen bepaalde thema’s. Zoeken naar interstedelijke overeenkomsten (zodat iemand in Den Bosch er snel achter komt hoe die in Breda uit kan gaan.
* MEE. Ga dromen: hoe zit de wereld er in 2035 uit? Laat zien wat werkt. Dat scoort, en daar zijn wethouders dol op.
* Rol Movisie / kennisinstituten: Platvormfunctie / Toolkit aanpakken en instrumenten / Breder maken dan alleen VN-verdrag. BREED TREKKEN [denk ook aan bijvoorbeeld mensen die langer thuis moeten blijven wonen / gericht op zelfstandig wonen. Voor specifieke thema’s: vraag naar de ervaringen van ervaringsdeskundigen.