# S U M M E R I N G

## Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson

En mycket intressant och välkommen rapport som ger bra insikter och kunskap om de åländska förhållandena för personer med funktionsnedsättning.

Fördomar  
Jag trodde att vi hade kommit längre på det här området! Det behövs mer kunskap för att motverka fördomarna och dåligt bemötande i vårt samhälle.

TillgänglighetenDet finns många små enkla åtgärder i den offentliga miljön som kan leda till stora för förbättringar för många. Ett lättillgängligare samhälle är bättre för alla, även barnfamiljer/ barnvagnar och äldre. Varför inte bjuda in till ett seminarium med Fastighetsverket om anpassning av offentliga byggnader.

Coronasituationen och restriktionerna på boendeinstitutionerna   
- Balansen mellan social gemenskap och att skydda personer i riskgrupperna är svår. Vi behöver lära av erfarenheterna och bli bättre.  
- Inom det nordiska samarbetet är coronarestriktionerna i vård och omsorg en viktig fråga där vi kan lära av andra.

Skillnaden mellan kvinnor och män  
- Det stack ut ordentligt i rapporten hur stor skillnaden är mellan kvinnor och män. Upplevd fattigdom och mental ohälsa är betydligt större bland kvinnor!

## Henrik Lagerberg, ordförande Ålands handikappförbund

* Det är oroande att så många personer upplever att deras rätt att leva har ifrågasatts!
* Inom KST har det pratats om ett ökande antal sjukpensionärer. Vi borde sträva till att få ut fler på arbetsmarknaden istället för fler sjukpensionärer. Vi behöver skapa en arbetsmarknad som är anpassad och tillgänglig så att fler kan få lön för utfört arbete/deltidsarbete. Ett lönearbete är ett sätt att förbättra sin ekonomi och sina livsvillkor.
* Det skulle vara viktigt att närmare utreda situationen för barn med funktionsnedsättningar, gärna inom ett samarbetsprojekt med flera aktörer som till exempel Rädda Barnen och Ombudsmannamyndigheten/Barnombudsmannen.
* Situationen på Åland är inte nattsvart men det finns många frågor att jobba vidare med och förbättra. Känslan av att rätten att leva och existera ifrågasätts får inte växa! Vi har alla ett ansvar för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning på Åland!

## Susanne Broman, verksamhetsledare Ålands handikappförbund

* Det finns områden där vi har det ganska bra på Åland men vi kan också konstatera att det finns ett stort utrymme för förbättringar på många områden, framför allt stödtjänster, tillgänglighet, bemötande, fattigdom, psykisk ohälsa och fördelningen mellan könen.
* Coronarestriktionerna och dess konsekvenser är ett annat område som till stora delar negativt påverkat, påverkar och kommer att påverka riskgrupperna i vårt samhälle. Vi kommer att se långvariga konsekvenser att detta och här behövs nya krafttag framåt. Vi är beredda att jobba extra hårt framöver med mera och nya krafttag, men vi behöver alla hjälpas åt.

## Ombudsmannamyndigheten

* Det här är en bra och väl genomförd studie!
* Det finns en hög tröskel för att anmäla diskriminering i vårt lilla samhälle. Ombudsmannamyndigheten vill uppmuntra alla att anmäla situationer då man blivit fördomsfullt och orättvist behandlad för att på så sätt åstadkomma förbättringar.
* Ombudsmannamyndigheten har beställt en studie av ÅSUB för att kartlägga diskrimineringsläget på Åland.
* Det är viktigt att den åländska lagen uppgraderas till samma nivå som den finländska likabehandlingslagen och att detta skrivs in i den nya åländska läroplanen.

## Summering av övriga kommentarer från deltagarna

* Som feminist upplevs man som obekväm men rapporten visar hur nödvändigt det är att fortsätta kämpa för jämlikhet. Det är mycket bra att projektet Rättighetsutbildning finns hos handikappförbundet.
* Fråga till landskapsregeringen; När kan vi komma till ett långsiktigt beslut om att ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar permanent ska få utbildningsplatser i Ålands gymnasium. Nu är det en årlig återkommande kamp och oro för föräldrar och fosterföräldrar.

SVAR/Minister Annette Holmberg-Jansson brinner för frågan och hoppas på en snar lösning men kan inte ge besked om och när det blir.

* Hur kan fysiska hinder, småsaker som till exempel för höga trottoarkanter fortsättningsvis vara ett problem i vårt samhälle? Det här har vi känt till länge och tjatat om i många år nu. Det är förvånande och frustrerande!