**ben weyts**

viceminister-president van de vlaamse regering en vlaams minister van onderwijs, sport, dierenwelzijn en vlaamse rand

**antwoord**

op vraag nr. 37 van 15 oktober 2019

van **steve vandenberghe**

1. Vrijdag 25 oktober legde ik een nota voor aan de Vlaamse Regering, genaamd “Naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften”. Deze nota werd goedgekeurd. In deze nota geef ik enkele krijtlijnen mee voor het begeleidingsdecreet en een toekomstig ondersteuningsmodel. We willen de mensen in de scholen, in de ondersteuningsnetwerken, en ouders, geruststellen.

Het ondersteuningsmodel bevindt zich nu in het laatste jaar van een driejarige transitieperiode. De transitieperiode van het ondersteuningsmodel zal met een schooljaar verlengd worden. De werking van het ondersteuningsmodel zal in schooljaar 2020-2021 dus nog hetzelfde blijven als nu. Leerlingen die recht hebben op ondersteuning, zullen ondersteuning blijven krijgen. Ondersteuners kunnen hun taak als ondersteuner blijven opnemen.

Op basis van de evaluatie van het ondersteuningsmodel zal in de tussentijd een definitief model voor ondersteuning voorbereid worden, dat onderdeel zal zijn van een nieuw begeleidingsdecreet. De nieuwe decretale regeling zal ten vroegste in schooljaar 2021-2022 van start gaan.

Hoe een definitief ondersteuningsmodel eruit zal zien zal voorwerp zijn van beleidsvoorbereidend werk, onderzoek en aftoetsing met het veld. Wat duidelijk is, is dat netoverschrijdende samenwerking een belangrijk uitgangspunt zal zijn.

1. Ik vind het zeer belangrijk om rust te brengen in het veld, en om duidelijk en snel te communiceren over de richting die deze Vlaamse regering wil uitgaan wat betreft inclusief onderwijs en ondersteuning in het gewoon onderwijs. Daarom heb ik er ook voor gekozen om via een nota aan de Vlaamse Regering (zoals hierboven vermeld) duidelijkheid te scheppen en enkele belangrijke principes mee te geven. Een communicatie gebeurde ook via schooldirect naar alle directies.

Door de verlenging van de transitieperiode van het ondersteuningsmodel, blijven de ondersteuners ook volgend schooljaar nog op dezelfde wijze werken als nu en blijft de personeelsregeling – met o.a. dezelfde specifieke prestatieregeling – nog onveranderd. Ook de scholen, de leerkrachten en leerlingen, zullen nog op dezelfde wijze ondersteuning ontvangen.

Daarnaast is het uiteraard cruciaal om zo snel mogelijk te starten met het uitdenken van een definitief ondersteuningsmodel en een begeleidingsdecreet. Ik wens dit te doen in samenspraak met de betrokken actoren. Tussentijdse communicatiemomenten naar scholen toe, zullen in dit opzicht nodig zijn.

1. De samenstelling van de ondersteuningsnetwerken wordt gemeld aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Het overzicht van het aantal ondersteuningsnetwerken en de daarin tewerkgestelde personeelsleden vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger in bijlage. Zoals gevraagd geef ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger de gegevens per provincie.

De indeling in provincies heeft wel weinig meerwaarde. Lokaal werden de regio’s bepaald waarbinnen ondersteuningsnetwerken werken, dit staat los van de indeling in provincies. Er zijn ondersteuningsnetwerken die binnen één provincie actief zijn of samenvallen met een provincie, maar er zijn ook provincie-overschrijdende netwerken. De tabel in bijlage vertrekt dan ook vanuit de gegevenheid van het ondersteuningsnetwerk. Voor de verdeling van de personeelsleden over provincies, vertrekt AGODI van de ligging van de hoofdvestiging van de scholen voor buitengewoon onderwijs die deel uitmaken van een ondersteuningsnetwerk.

Uit analyse van AGODI blijkt dat een aantal personeelsleden binnen een ondersteuningsnetwerk tewerkgesteld zijn in meer dan één school voor buitengewoon onderwijs en op die manier bij meer dan één provincie gerekend worden. De tabel in bijlage bevat dus dubbeltellingen.

AGODI raadpleegde de databestanden op 28/10/2019. De bijlage weerspiegelt slechts de situatie voor het huidige schooljaar 2019-2020 zoals gekend door AGODI op 28/10/2019.

Merk op:

De bijlage omvat ook ondersteuners die ondersteuning bieden voor de types 2, 4, 6 en 7. Die ondersteuning gebeurt niet vanuit de ondersteuningsnetwerken, maar is gebaseerd op een (rechtstreekse) samenwerking tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs. De scholen buitengewoon onderwijs beschikken slechts over één vakcode om de personeelsleden die tewerkgesteld zijn als ondersteuner te kenmerken.

1. De ondersteuningsnetwerken zijn gevormd binnen logisch afgebakende regio’s die lokaal bepaald werden. Deze vallen niet noodzakelijk samen met een provincie. De werking van ondersteuningsnetwerken kan verschillen tussen ondersteuningsnetwerken, dus er kunnen ook verschillen zijn per provincie. Alle ondersteuningsnetwerken zijn gehouden aan dezelfde verplichting: ondersteuning bieden voor ondersteuningsvragen van scholen gewoon onderwijs voor de begeleiding van leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag type basisaanbod, type 3 en type 9. Ze moeten alle ondersteuningsvragen beantwoorden en de ondersteuning inzetten op die manier dat ze maximaal voelbaar is op de klasvloer. Maar ondersteuningsnetwerken bepalen zelf hoe ze zich organiseren om hun verplichtingen na te komen.

**bijlage**

[Overzicht van het aantal personeelsleden per ondersteuningsnetwerk](http://www.vlaamsparlement.be/link?id=9099)