**Remissvar KS 2020/923**

**Remiss av Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021–2024**

*Funktionsrätt Stockholms stad - är en paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer verksamma inom staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. Funktionsrätt Stockholms stad representerar 32 föreningar med sammanlagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.*

Det är mycket bra att staden lägger ner fokus på att stöd till anhöriga ska ges och remissversionen av programmet tar upp många viktiga frågor. Samtidigt vill vi lyfta fram att många anhöriga kämpar med att stadens insatser för personer med funktionsnedsättning inte är tillräckliga. Detta gör att mycket tid och kraft går åt till att uppmärksamma staden på brister och kräva rättigheter som närstående med funktionsnedsättning har.

I Stockholms stads Funktionshinderombudsmans rapport för 2019 står att läsa mer om stadens anhörigarbete för personer med funktionsnedsättning. Där pekas det ut att stödet till anhöriga är ett eftersatt område och att stödet inte erbjuds likvärdigt i staden. Där lyfter också FO fram att ” (---) föräldrar till barn med funktionsnedsättning har en särskilt utsatt situation. Det finns sedan länge ett omvittnat behov av stärkt samordning av stöd för barn med funktionsnedsättning. Utöver de krav på föräldrainsatser som gäller för alla barn har föräldrar till barn med funktionsnedsättning ofta mycket mer att hantera. Inte sällan kvarstår ansvaret när barnen nått vuxen ålder och föräldrarnas juridiska föräldraansvar har upphört. Exempelvis får svårigheterna på bostadsmarknaden och bristen på LSS-boenden för unga vuxna även konsekvenser för anhörigas livssituation.”

Detta visar att stadens insatser för personer med funktionsnedsättning också påverkar anhörigas livssituation. Det är en orsak till att det är viktigt att staden stärker sitt arbete generellt för personer med funktionsnedsättning. Det är förutom programmet för anhöriga en av de enskilt viktigaste åtgärderna staden kan göra.

Anhöriga ska inte behöva kämpa för de rättigheter som närstående med funktionsnedsättning har utan staden ska tillgodose de rättigheterna utan att anhöriga ska behöva ”gå in i väggen” av denna kamp. Ett exempel är när elever med funktionsnedsättning inte får det stöd de behöver för att klara sin skolgång och anhöriga tvingas gå ner i arbetstid för att hjälpa sitt barn att få sina rättigheter. Det ska inte heller vara så att den elev som inte har någon anhörig eller närstående som orkar eller kan ställa krav inte får sina rättigheter tillgodosedda. Där hade staden till exempel kunnat sätta in rutiner på central nivå för uppföljning och stöd till elever i behov. Dessutom kunde staden tillskapa en central enhet med ansvar för uppföljning av att stöd till elever sätts in där det behövs, och dit elever och vårdnadshavare kunde vända sig.

På samma vis finns det andra exempel på hur anhöriga drabbas när staden inte lyckas uppfylla de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har och det finns också lösningar på hur staden kan uppfylla sitt ansvar enligt lag så som i vårt förslag ovan.

Det är också olämpligt att stöd enligt socialtjänstlagen är villkorat genom att personen inte ska kunna få det tillgodosett på annat sätt (se 4 kap 1 § (samt 7 § LSS). På så sätt undantas kommunens ansvar att ge stöd till enskild ifall hen har anhörig såsom make/maka, förälder eller barn som kan anses vara skyldig att ge stödet. Den enskilde i behov av stöd kan alltså tvingas bli en belastning för anhöriga. Skrivelsen i lag kan förvisso lämpa sig vid frågor om ekonomiskt bistånd men är sämre i fråga om socialt bistånd. Det faktum att en förälder, barn eller partner teoretiskt kan ledsaga en person om dagarna eller agera boendestöd, hemtjänst m.m. betyder inte att de gör det eller ens att det är lämpligt att de gör det. På grund av denna skrivelse tvingas gifta par skilja sig för att ena maken/makan ska få det stöd som krävs. Det förekommer också att socialtjänstens nekar förälder stöd för tvätt, städning, promenad etc. vilket tvingar minderåriga barn att ta det ansvaret trots att de bör få leva som andra barn oaktat sin vårdnadshavares funktionsnedsättning. Socialtjänsten bör således aldrig få neka en förälder stöd med hänvisning att den kan få behovet tillgodosett på annat sätt om det förutsätter att barn ska axla denna roll. Vidare kan konstateras att varken LSS eller SoL stadgar att erforderlig hänsyn måste tas till barn i biståndsbedömning enligt lagen – vilket är ett problem. Således kan föräldrar t.ex. nekas förutsättningen att med ledsagning få gå på föräldrarbesök på barns skola, följa med barn på vårdbesök etc då barn inte är den primära biståndssökanden. Funktionsrätt kan inte nog understryka att alla biståndsbedömningar bör inkludera en bedömning om barnets rätt när så behövs.

Det är viktigt att staden inte förlitar sig på att anhöriga alltid ska ta på sig att ta hand om och vårda närstående med funktionsnedsättning. Det ska vara frivilligt att göra insatser för närstående och staden ska inte bygga sitt arbete på att anhöriga gör insatser som de inte vill eller kan göra.

Våra förslag

* Staden säkerställer att olika stadsdelar agerar likvärdigt gentemot anhöriga genom att följa upp de insatser som görs och utvärderar dessa.
* Staden ser till att personer med funktionsnedsättning får de insatser som de har rätt till så vi besparar anhöriga att kämpa för det som lagar och stadens riktlinjer ger rätt till.
* Staden ser på anhörigas insatser som något frivilligt som personerna *vill* göra för sina närstående och bygger inte sin verksamhet utifrån att anhöriga *ska* göra insatser.

Med vänlig hälsning

Anna Quarnström Kukkamariia Valtola Sjöberg

Ordförande Intressepolitisk ombudsman