Jednym z zagadnień dotyczących dzisiejszego rynku pracy jest integracja osób z chorobami rzadkimi. Głowna przyczyna trudności w tym obszarze to brak powszechnej wiedzy na ten temat i wynikające z tego uprzedzenia.

Do chorób tego rodzaju należy zespół Aspergera, uważany za zaburzenie ze spektrum autyzmu. Opis encyklopedyczny\* nie uwzględnia jednak doświadczenia specjalistów pracujących z osobami chorymi i może się przyczynić do społecznej stygmatyzacji tego typu osób, które w najlepszym razie postrzegane są jako ekscentrycy. Z relacji nauczycieli\* wynika że, choroba ta ma nie wiele wspólnego z autyzmem. U osób z ta przypadłością nie mamy do czynienie z upośledzeniem funkcji poznawczych.

Typowe cechy osoby chorej to:

* Trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych (brak zainteresowania kontaktem z ludźmi z jednoczesnym gorliwym zainteresowaniem wybraną dziedziną).
* Zaburzenia mowy.
* Nerwica natręctw ( częste wykonywanie określonych czynności bez uzasadnionej przyczyny).
* Kłopoty ze zrozumieniem komunikatów pozawerbalnych.
* Silne zainteresowanie wąska dziedziną specjalistyczną (np. matematyka).
* Zaburzenia integracji sensorycznej (wysoka lub niska wrażliwość na światło, dźwięk, temperaturę).
* Trudności psychomotoryczne (zwłaszcza w poruszaniu się w zamkniętych przestrzeniach np. omijanie przedmiotów szerokim łukiem, czasem trudności z koordynacja ruchową i oceną odległości).
* Posługiwanie się utartymi schematami myślenia i działania przy jednoczesnych trudnościach w wykonywaniu czynności automatycznych, przy których najistotniejsza jest tzw. pamięć ruchowa.

Każdy przypadek jest indywidualny i nie wszystkie podane cechy występują u wszystkich chorych. Pedagogom i specjalistom mającym do czynienia z chorymi znane są przypadki osób niepozbawionych empatii czy zainteresowania osobami z otoczenia, natomiast brak wiedzy, uprzedzenia czy zła wola otoczenia często przyczynia się do wzrostu poziomu stresu u chorych i do nasilenia niektórych objawów, zwłaszcza nerwicowo-kompulsywnych lub do rozwoju osobowości introwertycznej. Wiele też wskazuje że, integracja społeczna osób chorych przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania i adaptacji.

Choroba ma podłoże genetyczne, rozpoznawana jest najczęściej w dzieciństwie i najbardziej nasilona w okresie nastoletnim. Leczenie polega na różnego rodzaju terapiach zajęciowych np. behawioralnych, sensorycznych, treningu umiejętności społecznych. Pomimo że, choroba utrzymuje się przez całe życie, u osób dorosłych objawy bywają łagodniejsze, a dzięki umiejętnym zabiegom adaptacyjnym mogą być niezauważalne dla otoczenia. Znane są przypadki osób odnoszących sukcesy, a nawet posiadających ponadprzeciętne zdolności, przy czym silna koncentracja na wybranej dziedzinie nierzadko przyczynia się do ich osiągnięć, było tak w przypadku wielu znanych osób.\*\*\*

Jakkolwiek przypadki osób chorych bywają różne, choroba nie musi i nie powinna być przeszkodą w zatrudnieniu a umiejętne zabiegi adaptacyjne mogą się przyczynić do poprawy poziomu życia chorych i satysfakcji pracodawców.