Vooraf

De Participatieraad heeft het verzoek gekregen tot advisering van de nota van B&W inzake de vaststelling minimum bedrag individuele studietoeslag.

Studenten kunnen hun inkomsten uit verschillende bronnen halen. Bijvoorbeeld door studiefinanciering, soms een bijdrage van hun ouders en via een bijbaantje. Voor studenten met een medische beperking is het echter niet altijd mogelijk om naast de tijdsbelasting die de studie met zich meebrengt te werken. Inkomsten via een bijbaan kunnen zij daarom niet verdienen. Sinds 2015 keert de overheid daarom aan deze studenten een individuele studietoeslag toe. Uit onderzoek is echter gebleken dat de regeling minder vaak wordt gebruikt dan was verwacht en dat er soms grote verschillende bestaan in de hoogte van de uitkering tussen gemeenten. Door een aantal verbeteringen door te voeren hoopt het kabinet dat de verschillen tussen gemeenten kleiner worden en meer studenten gebruik gaan maken van de studietoeslag.

Het kabinet heeft van de studietoeslag een minimumbedrag gemaakt, dat alle gemeenten moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking. De nieuwe studietoeslag kent geen vermogenstoets en loopt op naarmate de student ouder wordt, tot een bedrag van 300 euro per student. Het staat gemeenten vrij om dit bedrag te verhogen, maar door het stellen van een minimum is de basis voor iedere student, ongeacht woonplaats, hetzelfde. Studenten met een medische beperking kunnen de studietoeslag aanvragen bij de eigen gemeente.

**Adviezen van de Participatieraad**

1. Wij zouden willen voorstellen de bedragen van de toeslag, ook al is het een tegemoetkoming, te verhogen. Het lijkt niet eerlijk vergeleken met wat studenten zonder beperking kunnen verdienen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde 18-jarige met een bijbaan zo’n 345 euro verdient. Tevens blijkt dat studenten met een beperking om hun studie te financieren méér lenen dan hun medestudenten zonder handicap (Nationale Onderwijsgids NOG). Ons inziens zou een te lage financiële ondersteuning van studenten met een beperking de al bestaande kansenongelijkheid verder vergroten. Op grond van bovenstaande adviseren wij de toeslag van 18-jarigen te verhogen naar 300 euro.   
   De studietoeslag heeft immers uitdrukkelijk als doel om een student te compenseren voor het niet in staat zijn de inkomsten te verdienen die een student zonder structurele medische beperking van dezelfde leeftijd kan verdienen. De afgelopen jaren zijn gemeenten vrij geweest de regels van de IST uit te voeren naar eigen inzicht. De NOG heeft onderzocht wat elke gemeente in Nederland uitkeert aan studenten met een beperking . 156 Gemeenten keren aan 18-jarigen meer dan 150 euro per maand uit, in 46 gemeenten wordt 300 euro uitgekeerd. Wij adviseren ook de andere bedragen van de toeslagen in dat licht te herzien. Het staat de gemeente immers vrij om een hoger bedrag aan studietoeslag toe te kennen.
2. Het is ons niet bekend welke toeslagen er werden uitgekeerd vóór 1 april 2022; op de Sociale kaart van de gemeente is de IST niet te vinden. Als men zoekt naar ´individuele studietoeslag´ komt men één zinnetje tegen: ´mogelijk aan te vragen bij de gemeente´. Waren de bedragen van de toeslagen hoger dan nu in de nota van B&W worden voorgesteld? Met genoegen constateren wij dat de jongeren die een (hogere) studietoeslag hebben ontvangen, deze behouden.
3. **Onderbenutting en communicatie**

De afgelopen 5 jaar is landelijk 141 miljoen euro niet besteed aan studenten met een beperking. Het is onduidelijk wat er met dit geld is gebeurd. Het staat helaas vast dat het streven om iedere student met een medische beperking te bereiken, niet is behaald.  
De Participatiewet is daarom aangepast per 1 april 2022 om dit ´niet-gebruik´, zoals gesteld in de nota van B&W terug te dringen. Onderbenutting , zo stelt de nota ´wordt met name veroorzaakt door het feit dat de gemeente de doelgroep niet in beeld heeft en moeilijk kan bereiken´.  
Het is dus van groot belang, gezien deze ´onbereikbaarheid´, dat de totale doelgroep bereikt wordt met de inzet van de juiste communicatiemiddelen en -kanalen.   
Wij adviseren, naast scholen en een toegankelijke website, om door middel van een folder bij huisartsen, fysio, Meerwaarde, het financieel café, stichting Leergeld meer bekendheid te geven aan de IST. Daarenboven zou de gemeente door inschakeling van ervaringsdeskundigen (8! in onze gemeente) meer inzicht kunnen verwerven over de communicatie naar de doelgroep.

Wij vertrouwen erop dat u onze adviezen op prijs zult stellen. Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,



G. Hille,

Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer