Γεια σας! Ονομάζομαι Αδριάν (Adrian) και είμαι 26 ετών. Είμαι από τη Ρουμανία, το Άραντ, και είμαι άτομο με αναπηρία - αναπηρία κινητικότητας - και χρησιμοποιώ ηλεκτρικό αναπηρικό καροτσάκι για να μετακινούμαι.

Θέλω να μιλήσω μαζί σας για μερικά πράγματα που αφορούν την κοινότητά μου.

Δυστυχώς, η πόλη μου δεν είναι πολύ "φιλική" προς τα άτομα με διάφορους τύπους αναπηρίας. Για παράδειγμα, αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τη διασταύρωση, έχουμε προβλήματα με τα πεζοδρόμια λόγω των διαφορετικών επιπέδων που γίνεται πολύ άβολο για όλους να μετακινούνται από το σημείο Α στο σημείο Β και να έχουν μια κανονική ζωή.

Δυστυχώς... αυτό σημαίνει ότι, επειδή έχετε μια αναπηρία, πρέπει να μείνετε μέσα, επειδή δεν έχετε πρόσβαση στο σταυροδρόμι, στα πεζοδρόμια, στα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Παρόλο που το νέο τραμ έχει ράμπα για αναπηρία, αυτό δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν βγαίνουν από το κάθισμα για να βγάλουν τη ράμπα και να την εγκαταστήσουν για εσάς.

Δεν έχουμε κοινωνική εκπαίδευση γι' αυτό και αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν ακριβώς τι σημαίνει για κάποιον να έχει μια αναπηρία και πόσο σημαντικό είναι για όλους να είμαστε στον ίδιο επίπεδο, να γίνουμε αποδεκτοί στην κοινωνία και να νιώθουμε μέρος της κοινωνίας.

Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία σας βλέπει με αρνητικό τρόπο. Τι σημαίνει αυτό; Η κοινωνία δεν κατανοεί ότι επειδή έχετε μια αναπηρία, είστε ένα φυσιολογικό άτομο. Έχω μια δυσκολία, ΟΧΙ μια αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι είμαι πλήρως λειτουργικός στην κοινωνική ζωή. Δεν είμαι αποκλεισμένος στο σπίτι, αλλά επειδή η κοινωνία δεν έχει την εκπαίδευση για να ενσωματώσει ανθρώπους με διάφορες αναπηρίες, δεν κατανοεί ακριβώς γιατί βρίσκεστε στο κατάστημα, γιατί κινείστε μόνοι σας στους δρόμους (όπως εγώ για το πανεπιστήμιο και παρόμοια πράγματα).

Επομένως, χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευσή μας, στην κοινωνική εκπαίδευση, επειδή λίγοι άνθρωποι κατανοούν ότι να είσαι διαφορετικός είναι φυσιολογικό. Λίγοι άνθρωποι κατανοούν πώς είναι να ζεις με μια αναπηρία - όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν μια φυσιολογική ζωή, όπως όλοι. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια από την κοινωνία για να έχουμε μια φυσιολογική ζωή. Αυτό είναι ό,τι μπορώ να πω.