Kongress 2024



§ 22

Öppet brev #2

Låt punktskriften leva

Öppet brev till partiledarna för de åtta riksdagspartierna

# Låt punktskriften leva! - Ett initiativ i sex punkter

Synskadades Riksförbund, SRF, uppmanar alla partier i Sveriges riksdag att ta initiativ till att främja användningen av punktskrift och stimulera innovationer för att utveckla dess potential.

År 2025 är det 200 år sedan fransmannen Louis Braille uppfann punktskriften, som internationellt bär hans namn. Sedan dess har den öppnat nya världar och oanade möjligheter för synskadade över hela jorden. Den ger en närkontakt med det skrivna ordet för personer som är blinda eller har en grav synnedsättning. För oss är den lika självklar som det är för seende att läsa med ögonen. Konkret betyder det bättre förutsättningar att utbilda sig, skaffa ett arbete och få vardagen att fungera.

Allt fler talar om hur viktigt det är att få lära sig skriva och läsa från grunden och utveckla språket. Det gäller givetvis även för personer som inte ser. Många tror tyvärr att talböcker, datorer och smarta mobiler med skärmläsarprogram gör att punktskriften har spelat ut sin roll. Det är hög tid att avliva den myten. Det går till och med att skriva med punktskrift på en mobiltelefon eller surfplatta. Den digitala tekniken har inte gjort punktskriften överflödig utan ger tvärtom nya möjligheter att använda den. Så fler med synnedsättning måste få chansen att lära sig och utveckla sin användning av Brailles banbrytande uppfinning.

I det följande beskrivs sex viktiga utvecklingsområden.

## 1. Punktskrift i skolan

På senare tid har många framhållit hur viktigt det är för barns språkutveckling att få tillgång till fysiska böcker och att med handen forma bokstäver till ord på papper. För barn och unga som är blinda eller har en svår synnedsättning är närkontakten med språket minst lika viktig men vägen dit måste bli annorlunda. Kvalitativ undervisning i punktskrift är av avgörande betydelse. Den är en förutsättning för att satsningar som läs-skriv-och-räknagarantin ska gälla även för elever med synnedsättning. Idag är det inte självklart att dessa elever får tillräcklig undervisning och uppmuntran att använda punktskrift. Ofta saknar skolorna den nödvändiga kompetensen och det är ofta svårt att få punktskriftsmaterial samtidigt som klasskamraterna får sina läromedel.

* Säkerställ att elever med svår synnedsättning får rätt till kvalitativ undervisning i punktskrift, antingen genom lagstiftning eller andra bestämmelser som är tvingande för skolhuvudmännen.
* Ge specialpedagogiska skolmyndigheten i uppdrag att upprätta riktlinjer och checklistor för vad undervisningen i punktskrift ska innehålla och vilka färdigheter elever på grundskola, gymnasium och Komvux ska tillgodogöra sig. Det sistnämnda förslaget kan genomföras omedelbart.

## 2. Punktskrift för vuxna som del av rehabiliteringen vid synförlust

För personer som får grava synnedsättningar som vuxna har punktskriften en delvis annan roll. Då handlar det om att så långt möjligt lära sig läsa och skriva på ett nytt sätt. Då är punktskriften till stor nytta, bland annat för den som vill föra anteckningar, redigera en text eller för att märka upp matvaror hemma. I regionernas rehabilitering för synskadade är dock kunskaperna om punktskrift och dess användning mycket bristfälliga och kompetensen måste stärkas.

* Säkerställ att vuxna som förvärvar en grav synnedsättning får möjlighet till undervisning i punktskrift inom ramen för regionernas rehabilitering.
* Ge Socialstyrelsen i uppdrag att utfärda föreskrifter där regionernas ansvar på detta område klargörs. Det sista kan genomföras omedelbart.

## 3. Punktskrift i arbetslivet

Endast cirka 50 procent av Sveriges synskadade i yrkesverksam ålder har förankring på arbetsmarknaden. Allt som kan göras behöver således göras för att fler ska få arbete. Vi vet att en framgångsfaktor, särskilt för personer med grav synnedsättning, är att kunna kombinera olika tekniker och arbetssätt. Att kunna använda punktskriftsdisplay kopplad till datorn i kombination med skärmläsningsprogram och andra tekniska hjälpmedel gör att synskadade ofta kan prestera väl i nivå med seende kollegor. Det finns forskning som visar att punktskriftsanvändning gynnar anställningsbarhet och egen försörjning. Detta har dock inte fått genomslag i den arbetsförberedande rehabiliteringen för synskadade, som tvärtom har försvagats under en följd av år

* Säkerställ att mer avancerad användning av punktskrift i kombination med andra tekniker blir en självklar del av de arbets- och studieförberedande kurser som erbjuds synskadade.
* Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda hur kompetens kring punktskrift i kombination med andra tekniker och hjälpmedel kan byggas upp, antingen inom myndigheten eller via extern samverkan. Det senare kan ske omedelbart.

## 4. Innovation och förnyelse av punktskrift

Sverige borde ta en aktiv roll för att inkludering ska bli en naturlig del i den digitala teknikutvecklingen där vi som land vill ligga i framkant. För lite uppmärksamhet ägnas åt innovationer för att ny teknik ska komma fler till del. Myndigheten för tillgängliga medier arbetar exempelvis med ett nytt publiceringssystem för litteratur, men det är oklart hur det ska fungera smidigt ihop med hjälpmedel för att läsa punktskrift. I andra delar av världen pågår utveckling av hjälpmedel för att kunna visa exempelvis grafer och tabeller taktilt, så att de går att avläsa med fingrarna, men så ej här.

* Säkerställ en långsiktig utveckling där satsningar på teknik, bland annat inom AI, är inkluderande och inte utestänger synskadade.
* Öronmärk statliga pengar till forskningsinstitutioner för att tillgängliggöra information i punktskrift och taktilt. Det senare bör kunna genomföras relativt snart

## 5. Punktskrift på förpackningar

Sedan länge finns punktskriftsmärkning på receptbelagda och åtskilliga andra mediciner tack vare lagstiftning på EU-nivå. Det är delvis en säkerhetsfråga men samtidigt till stor nytta i vardagen för synskadade punktskriftsanvändare. Frågan är varför samma tillgänglighetskrav inte gäller för förpackningar till dagligvaror. Tekniken finns och det finns också företag som erbjuder produktionssystem för förpackningar där punktskriften är integrerad. Det är universell utformning i ett nötskal. Så vad väntar Sverige på?

* Säkerställ att förpackningar för dagligvaror blir universellt utformade, med märkning i punktskrift.
* Utred hur incitament kan skapas för att stimulera tillverkare till universell utformning av förpackningar till dagligvaror, bland annat märkning i punktskrift. Det senare kan genomföras omgående.

## 6. Punktskrift i offentligheten

Punktskrift och annan taktil märkning finns i vissa offentliga sammanhang, till exempel på hissknappar och skyltar i offentliga lokaler. Taktila kartor finns på bland annat tågstationer. Vidare erbjuder kommuner, domstolar och andra offentliga organ ibland dokument i punktskrift till synskadade som begär det för att kunna driva sitt ärende. Det är inte bara till nytta för dem som använder den utan synliggör punktskriften som blir potentiellt användbar för fler. En nackdel är att det inte finns några gemensamma principer för var och när punktskrift ska användas i offentligheten.

* Ge Myndigheten för tillgängliga medier i uppdrag att utreda hur punktskrift mer konsekvent kan användas i offentliga sammanhang och vid behov lägga förslag på lagförändringar. Detta kan genomföras snarast.
* Säkerställ en mer konsekvent användning av punktskrift i offentlig förvaltning, bland annat att alla förvaltningsmyndigheter ska ha en beredskap och rutin för att ta fram handlingar i punktskrift när någon så begär.

Må punktskriften leva och frodas i 200 år till och bidra till frihet och delaktighet för synskadade! Vi ser fram emot ert svar och att riksdagspartierna agerar kraftfullt för att stärka punktskriftens status.

Och därmed punkt…

Antaget vid Synskadades Riksförbunds kongress i Göteborg den 17 till 20 oktober 2024