Здравейте! Казвам се Адриан и съм на 26 години. Аз съм от Румъния, Арад и съм човек с увреждане – двигателно увреждане и използвам електрическа инвалидна количка, за да се придвижвам.

Искам да говоря с вас за няколко неща за моята общност.

За съжаление моят град не е много „приятелски“ за хората с различни видове увреждания. Например, имаме проблеми с кръстовищата, имаме проблеми с тротоарите, защото разликата в нивата прави много неудобно за всички да се движат от точка А до точка Б и да живеят нормално. За съжаление... това означава, че тъй като имате увреждане, това означава, че трябва да останете вкъщи, защото нямате достъп на кръстовището, на тротоара, в обществения транспорт. Въпреки че новият трамвай има рампа за инвалиди, това не означава, че ватманът може да я използва. Защото много от тях не излизат от мястото си, за да извадят рампата, за да инсталират рампата вместо вас.
Ние нямаме социално образование за това, което значи, че много хора не разбират точно какво означава някой да има увреждане и колко е важно всички да бъдат на едно ниво, да бъдат приети в обществото и да се чувстват част от обществото.

Това означава, че обществото ви вижда по негативен начин. Какво означава това? Обществото не разбира, че тъй като имаш увреждане, си нормален човек. Имам увреждане, НЕ недъг. Това означава, че съм напълно функционален в социалния живот. Не съм блокиран вкъщи, но тъй като обществото няма образованието да интегрира хората с различни увреждания, то не разбира точно защо си в магазина, защо се движиш сам по улиците (както аз отивайки в моя университет и подобни неща).

Така че трябва да инвестираме повече в нашето образование, в нашето социално образование, защото не много хора разбират, че е нормално да си различен. Малко хора разбират какво е да си с увреждане – всеки има право на нормален живот като всички. Но имаме нужда от повече помощ от обществото, за да имаме нормален живот. Това мога да кажа.