|  |
| --- |
| Dokument oprettet 07. december 2021 / avj\_dhSag 27-2021-00787 – Dok. 558152 |

# Finanslovsaftalen i handicapperspektiv

For første gang i mange år er handicapområdet (socialområdet) med i finanslovsaftalen – fremfor at være henvist til midlertidige indsatser i SSA reserven (den tidligere satspulje). Det er positivt at der er sat permanente midler af til opfølgningen på evalueringen af det specialiserede socialområde, udvidelse af varslingsreglerne samt indskrænkning af kommunernes mulighed for at udmåle rådighedstimer fremfor hjælpetimer i BPA-ordningen. DH ser initiativerne som et godt første skridt i den rigtige retning, men det kræver løbende flere penge, hvis ambitionerne om en ambitiøs specialeplan på det specialiserede socialområde skal blive til virkelighed.

 Aftalen indeholder også flere positive elementer på skole- og uddannelsesområdet set i handicapperspektiv. Herunder bl.a. bedre mulighed for sen skolestart, ekstraordinært løft af FGU og en kortlægning af udfordringerne i PPR.

Nedenfor er en gennemgang af indhold i aftalen med betydning for mennesker med handicap.

## Socialområdet

I forhold til regeringens finanslovsudspil afsættes der ekstra 40 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. årligt fra 2023 til forbedret offentlig støtte og hjælp til personer med handicap. Derudover er der fundet 30 mio. kroner fra 2022 og frem i omprioriteringer på socialområdet.

### Opfølgning på evaluering af det specialiserede socialområde

Der afsættes i alt 100 mio. kr. årligt fra 2022 til 2025 til opfølgning på evalueringen af det specialiserede socialområde. De 30 mio. kr. årligt findes ved intern omprioritering af socialområdet.

*DH mener,* at det er et godt omend mindre skridt i den rigtige retning, at der afsættes 100 mio. kr. årligt til opfølgning på evaluering af det specialiserede socialområde. DH vil arbejde for, at de kommende forhandlinger får visitation og finansiering som centrale elementer i en specialeplanlægning på det specialiserede socialområde, og at der løbende afsættes yderligere midler til implementering af specialeplanen.

### Udvidelse af varslingsregler

Der afsættes 15 mio. kr. årligt fra 2023-2025 til at udvide bestemmelserne om varsling, så nedsættelse eller fratagelse af hjemmetræning af børn, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, dækning af merudgifter på børne- og voksenområdet samt midlertidige og længerevarende botilbud, skal varsles mindst 14 uger før afgørelsen træder i kraft. Samtidig udvides fast track-ordningen i Ankestyrelsen, så Ankestyrelsen kan nå at færdigbehandle eventuelle klager inden for varslingsperioden.

*DH mener,* at det er meget positivt, at varslingsreglerne udvides til at omfatte flere paragraffer for hjælp, der har stor indgriben i borgernes hverdagsliv. Det er ligeledes positivt, at Ankestyrelsens fast track-ordning tilsvarende udvides.

### Flere aktive hjælpertimer, færre rådighedstimer

Der afsættes 15 mio. kr. i 2022 og 30 mio. kr. årligt i 2023-2025 til at indskrænke kommunernes mulighed for at udmåle rådighedstimer for borgere i hjælpeordning i stedet for aktive hjælpetimer.

*DH mener,* at det positivt, at der sættes ind for at indskrænke kommunernes mulighed for at udmåle rådighedstimer. Det er et godt skridt på vej mod at værne om den brugerstyrede personlige assistance (BPA). Der er samtidig brug for at sikre, at alle med behov for en BPA-ordning også får adgang til ordningen.

## Skole – og uddannelsesområdet

### Styrkelse af læreruddannelsen

Der er kommet anbefalinger til en ny og styrket læreruddannelse, der i højere grad skal klæde de studerende på til opgaven som lærer. For at understøtte forbedringer af uddannelserne for de studerende med udgangspunkt i det udviklingsarbejde, der ligger bag anbefalingerne, afsættes midler til at styrke rammerne for læreruddannelserne. Der afsættes 65 mio. kr. i 2022 og 125 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til at styrke læreruddannelsen.

*DH mener,* at det er positivt, at der prioriteres midler til at dygtiggøre de kommende lærere. Der vil dog være mange holdninger og ønsker til, hvordan læreruddannelsen konkret skal ændres og midlerne udmøntes. DH har sammen med De Lærerstuderende Landssammenslutning længe haft et ønske om at klæde lærerne bedre på til at varetage inklusionsopgaven gennem en styrkelse af læreruddannelsen.

### Bedre mulighed for sen skolestart

Børn, der trivselsmæssigt, socialt og fagligt har behov for et ekstra år i børnehave, skal have mulighed for udskudt skolestart. Der afsættes 109 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024, 202 mio. kr. i 2025 og 200 mio. kr. årligt fra 2026. Sigtet er at sikre de økonomiske rammer for, at flere børn kan starte senere i skole.

*DH mener,* at det vil komme børn med handicap til gavn, at det bliver lettere at få udskudt skolestarten et år, hvis de har brug for ekstra tid til at modnes og blive klar til overgangen fra børnehave til skole.

### Sænkelse af klasseloft til 26 elever i 0. – 2. klasse

Der afsættes en årlig varig ramme på 95 mio. kr. i 2023, 146 mio. kr. i 2024, 199 mio. kr. i 2025 og 154 mio. kr. i 2026 og frem (2022-pl) til at sænke klasseloftet til 26 elever i 0. – 2. klasse (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. En sænkelse af klasseloftet vil kræve folkeskoleforligskredsens opbakning. Formålet er at understøtte, at alle børn får en god skolestart, der understøtter børnenes faglige, trivselsmæssige og sociale udvikling

*DH mener,* at der ingen tvivl er om, at antallet af elever i en klasse har betydning for undervisningsmiljøet og lærernes muligheder for at skabe god inklusion i klassen. Det er derfor et udmærket tiltag at sænke klasseloftet.

### Ekstraordinært løft af FGU

FGU løfter en vigtig opgave i forhold til at sikre, at unge uden uddannelse og job rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. FGU-institutionerne åbnede i august 2019 og har haft en opstart præget af COVID-19. Aftalepartierne er enige om, at de stadigt nye institutioner skal have bedre betingelser. Derfor afsættes 75 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til støtte af undervisningsformål på FGU-institutionerne. Midlerne vil blive udmøntet som et særtilskud på baggrund af antal skoler og årselevsaktivitet i 2021, som institutionerne kan disponere i henhold til lokale behov

*DH mener,* at der er en del elever med handicap, der har brug for et forberedende tilbud for at kunne fortsætte i ungdomsuddannelse eller job. Desværre har FGU haft store opstartsvanskeligheder. Det er derfor godt, at der afsættes midler til at forbedre kvaliteten på FGU.

### Taxameterløft til almene voksenuddannelser

De almene voksenuddannelser dækker over hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) og udbydes bl.a. af voksenuddannelsescentrene (VUC). Det er et tilbud til voksne, der ønsker at forbedre deres kundskaber bl.a. med henblik på videre uddannelse. Aftalen giver de almene voksenuddannelser en forbedret økonomi i form af et taxameterløft, svarende til løftet til de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Der afsættes 37 mio. kr. årligt i 2022-2024.

*DH mener,* at der er en del unge og voksne med handicap, der har gavn af de almene voksenuddannelser. Der har været udfordringer med det økonomiske grundlag for VUC, og det er derfor positivt, at økonomien forbedres.

### Kortlægning af udfordringer i PPR

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2022 til kortlægning af mulige udfordringer i PPR. Udfordringerne dækker over fx fastholdelsesproblemer, områder med lange ventetider og muligheden for bedre videreuddannelsesmuligheder inden for pædagogisk psykologi. Fastholdelsesproblemerne og de lange ventetider kan føre til, at børns problemer forværres, og at flere indskrives til meget dyrere behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. En styrkelse af PPR bør blandt andet indgå i de kommende forhandlinger om en 10 års plan for psykiatrien. Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019–2022 er der iværksat et udviklingsprojekt om en styrket indsats i PPR i forhold til at tilbyde lettere behandling af høj kvalitet. Som led heri er der igangsat en evaluering, der kan være afsæt for anbefalinger til bedste praksis ift. lettere behandlingstid i PPR i alle landets kommuner. Resultater fra evalueringen skal i videst muligt omfang afspejles i forhandlingerne om nævnte 10-års plan.

*DH mener:* PPR bliver organiseret på meget forskellig vis i landets kommuner. Vi hører dog generelt fra mange forældre til børn med handicap, at PPR ikke i tilstrækkelig grad understøtter, at børn med handicap kan blive godt inkluderet i skolen og får den nødvendige hjælp i rette tide. Det er derfor meget positivt, at udfordringerne i PPR bliver undersøgt nærmere, da det forhåbentlig kan danne grundlag for et arbejdet med at styrke PPR.

## Beskæftigelsesområdet

### Pulje til ordblinde og læse- og skrivesvage

Der afsættes midler til en ansøgningspulje, der har til formål at fastholde beskæftigede personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer på arbejdsmarkedet samt at hjælpe ledige personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer tættere på arbejdsmarkedet. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afsættes 10 mio. kr. i 2022.

*DH mener,* at det er et positivt initiativ.

### Jobbanken

Bevillingen til Jobbanken forhøjes for at understøtte virksomhedens formål med at integrere/reintegrere psykisk sårbare førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Der afsættes 6,7 mio. kr. i 2023.

*DH mener,* at det er et positivt initiativ.

## Sundhedsområdet

### Corona-vinterpakke

1 mia. kr. til særlige midlertidige indsatser i vintermånederne i sygehusvæsenet, der kan bidrage til fremadrettet at styrke og understøtte aktiviteten samt fastholde sundhedspersonale.

*DH mener,* at aflyste behandlinger og nedprioritering af andre sygdomsområder på baggrund af corona og personalemangel har store negative konsekvenser for mennesker med kronisk sygdom og handicap. Derfor er vi glade for, at der afsættes midler til at rette op på de store akutte udfordringer vores sundhedsvæsen står over for lige nu.

### Kortlægning af sociale tandplejeordninger

Kortlægning af eksisterende ordninger i regi af sundhedsministeriet inden for den økonomiske ramme.

*DH mener,* at det er en god ide at få kortlagt de ordninger og barrierer der er på området – for der er ingen tvivl om, at mange mennesker med handicap og kroniske sygdomme i dag, ikke får den tandpleje de har behov for. Vi håber at kortlægningen munder ud i nogle konkrete initiativer, der sikrer langt bedre og lige adgang til gratis tandpleje til de mennesker, der har særligt behov.

### Børn som pårørende

Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 til at styrke hjælpen til børn og unge, som er pårørende til forældre med somatisk sygdom, psykiske lidelse eller i familier med vold.

*DH mener,* at børn der vokser op i familier og som pårørende til mennesker med fysisk eller psykisk sygdom og handicap er særligt sårbare. Derfor er det vigtigt og godt at initiativet fortsætter.