pascal smet

vlaams minister van onderwijs, jeugd, gelijke kansen en brussel

antwoord

op vraag nr. 396 van 6

van willy segers

1. De selectie is gebeurd in overleg met de VGC waarbij is gekeken naar timing, financiering en financiële randvoorwaarden. De meest realistische projecten werden geselecteerd.
2. Niet alle 23 ingediende dossiers staan tussen de 70 Brusselse dossiers op de wachtlijst van AGIOn. De dossiers van het GO! worden immers niet gesubsidieerd via AGIOn. Het GO! beschikt over een eigen dienst Infrastructuur. Van de dossiers van het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs staan er 17 scholen op de wachtlijst. Deze dossiers zijn oorspronkelijk ingediend als renovatie- of nieuwbouwdossiers, maar kennen sindsdien ook een element capaciteitsuitbreiding.
Aan twee van deze dossiers (Brussel/Fontainasplein en Ukkel) kon toen nog geen inrichtende macht worden gekoppeld zodat die toen niet als een realistisch dossier konden worden gezien en ze evenmin bij AGIOn konden worden ingediend.

Staan niet op de wachtlijst:

* OGO Brussel (Klavertje Vier)
* OGO Brussel (Fontainasplein)
* OGO Sint-Joost-ten-Node (Sint-Joost-aan-Zee)
* OGO Ukkel (nieuwe gemeenteschool)
* VGO Anderlecht (St-Guido/St-Pieter)
* VGO Anderlecht (Sint-Niklaasinstituut)
1. Het overleg met de Franse Gemeenschap is een belangrijke component van de aanpak van de capaciteitsproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een overzicht van alle initiatieven over beide gemeenschappen heen is er helaas nog niet.

Wat betreft de definitie van Nederlandstaligen verwijs ik naar de bepalingen die via Onderwijsdecreet XX zijn ingevoerd in het decreet basisonderwijs en de codex secundair onderwijs. Bij de inschrijvingen moet aangetoond worden dat de thuistaal het Nederlands is. Daarbij is gekozen voor de piste van het diploma/getuigschrift/bewijs van kennis van het Nederlands in hoofde van één van de ouders. De ouder dient op één van volgende wijzen aan dat hij het Nederlands in voldoende mate machtig is:

1° door het voorleggen van minstens het Nederlandstalig diploma van secundair onderwijs of daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs;

2° door het voorleggen van het Nederlandstalig studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs;

3° door het voorleggen van het bewijs dat hij het Nederlands beheerst minstens op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Dit gebeurt op basis van één van volgende stukken :

1. een studiebewijs van door de Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studie-bewijs, dat het vereiste niveau van kennis van het Nederlands aantoont;
2. een attest van niveaubepaling uitgevoerd door een Huis van het Nederlands dat het vereiste niveau van kennis van het Nederlands aantoont;

4° door het voorleggen van het bewijs van voldoende kennis van het Nederlands na het afleggen van een taalexamen bij het Selectiebureau van de Federale Overheid;

5° door het voorleggen van het bewijs dat hij 9 jaar als regelmatige leerling onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalige lager én secundair onderwijs. Dit gebeurt op basis van attesten daartoe uitgereikt door de betrokken schoolbesturen.

Uiteraard zullen we via deze bepaling enkel beschikken over een kennis van het aantal Nederlandstaligen die zich inschrijven in een school, wat niet hetzelfde is als kennis van het aantal Nederlandstaligen die in de buurt wonen.

1. De volledige tekst op de website gaat als volgt:

*“In september 2011 leverden deze projecten al bijna 400 plaatsen op in het Nederlandstalig basisonderwijs. Eens in volle ontplooiing zouden de 10 projecten nog eens 1.410 extra plaatsen moeten creëren, wat neerkomt op een totaal van meer dan 2.000 extra plaatsen. Vanuit de Vlaamse regering werd 18 miljoen euro vrijgemaakt voor de capaciteitsaanpak in Brussel: 8 miljoen euro voor de projecten in het basisonderwijs en 10 miljoen euro voor een nijverheidstechnische school in Anderlecht.”*

Het verschil tussen het aantal bijkomende plaatsen (2000 tegenover 1800), is te verklaren doordat het dossier van de nijverheidstechnische secundaire school Nellie Melba in Anderlecht opgenomen is voor subsidiëring na de selectie van en de communicatie over de 9 projecten in mei 2011.

1. Voor informatie over deze projecten kan best contact opgenomen worden met de VGC. Onderstaande informatie is dan ook bij hen opgevraagd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een oproep gelanceerd (mei 2011) voor een éénmalige subsidiëring van scholen voor capaciteitsuitbreiding tegen 1 september 2012. Hier nam de VGC de regierol op voor de selectie en de opvolging van de projecten. Het Gewest en de VGC hebben zeven projecten geselecteerd (november 2011) uit het Nederlandstalig basisonderwijs. Deze projecten zullen resulteren in 951 extra plaatsen, waarvan 270 op 1 september 2012. De dossiers staan allemaal op de lijst van 23 scholen die overgemaakt is aan de Vlaamse Gemeenschap. De stand van zaken van deze dossiers is als volgt:

* Op de Heilig-Hartschool in Jette zijn de tijdelijke modulaire klasjes al in gebruik.
* In de Sint-Jozefsschool in Watermaal-Bosvoorde zijn de renovatiewerken aan de gang.
* Bij de overige scholen (Kleine Geuzen in Jette, ’t Klavertjevier in Brussel, St-Lukas in Schaarbeek, St-Niklaasinstituut in Anderlecht en Kristus-Koning Assumpta in Neder-Over-Heembeek) gaat het om grotere verbouw- of nieuwbouwdossiers. Hier lopen de aanbestedingsprocedures. Er is regelmatig overleg van de VGC met de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de dossiers op te volgen en om te proberen mogelijke problemen (met attesten brandweer, stedenbouwkundige vergunningen …) te op te lossen.

De timing voor de realisatie van deze dossiers is krap, maar wordt door de administratie van de VGC van zeer kortbij opgevolgd. Desondanks blijft 1 september 2012 het streefdoel voor de realisatie van alle dossiers.