**philippe muyters**

vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport

**gecoördineerd antwoord**

op vraag nr. 352 van 16 maart 2011

van **dirk van mechelen**

1. Het Vlaams topsportbeleid speelt hier reeds op drie manieren op in:
2. Met de Pool van Jeugdtrainers topsport werd een kader gecreëerd waarbinnen de topsportfederaties financiering van hun topsportwerking kunnen bekomen om, hetzij aan talentdetectie te doen met het oog op een betere instroom in de bestaande topsportschool (“instroomtraject”), hetzij een beloftenwerking uit te bouwen voor de fase tussen het verlaten van de topsportschool en het bereiken van het niveau elitesporter (“uitstroomtraject”) of hetzij een werking naast of in de plaats van participatie in een topsportschool (“alternatief traject”). Het betreft geen nieuw project, maar één van de actiepunten in mijn beleidsnota Sport (zie Topsportactieplan Vlaanderen II : 2009-2012). Uw vraag verwijst kennelijk naar de mogelijkheid van een “alternatief traject”. In 2011 zijn in dit verband reeds projecten goedgekeurd t.b.v. volgende sporttakken, waarvan de topsportfederatie niet participeert in een topsportschool: handboogschieten, kajak, roeien, gehandicaptensport en zeilen. Projectaan­vragen worden op voordracht van de Vlaamse topsportfederaties door de Taskforce Topsport ad hoc behandeld.
3. Het Be Gold project jonge topsporttalenten 2012-2016 is gericht op het behalen van top-8 plaatsen op de Olympische Spelen op middellange en lange termijn. Vlaanderen investeert in dit project jaarlijks 740.000 euro. Via de participatie van de Nationale Loterij in dit project, vloeit jaarlijks meer dan 740.000 euro terug naar het programma en de omkadering van Vlaamse topsporttalenten. Ook hier betreft het gedeeltelijk jongeren uit sporttakken zonder topsportschool. Ook hier gaat het om een bestaande werking, het project werd immers opgestart in 2004. Roeien, ski en kajak zijn voorbeelden van sporttakken zonder topsport­school, waarin via dit project geïnvesteerd wordt in het topsportprogramma van jonge talenten.
4. Wanneer een respectievelijke sportfederatie niet participeert in een topsportschool, maar de leerling wenst zich wel in te schrijven in een topsportschool dan is hier bij hoge uitzondering wel een mogelijkheid voorzien in het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012). Wanneer een topsporter een Olympische discipline beoefent, de betrokken federatie zich positief heeft uitgesproken over de kandidatuur en er een goedgekeurd leerplan voorhanden is, dan kan bij hoge uitzondering worden toegestaan dat een topsportstatuut worden toegewezen aan deze leerling en dat hij zich inschrijft aan een bestaande topsportschool. Hij kan daar het aangepaste onderwijspakket volgen, maar het sportspecifieke luik dient kwalitatief ingevuld te worden door de betrokken federatie. Noch sport, noch onderwijs zijn hier voorstander van, maar voor hoogst uitzonderlijke toptalenten kan dit op ad-hoc basis wel voor een oplossing zorgen.
5. Er bestaat op het niveau van de Vlaamse gemeenschap geen structurele samenwerking met topsportinstituten in het buitenland. Dit lijkt ons ook niet meteen de gewenste aanpak. Waar jongeren in het buitenland terecht kunnen of moeten, is het aan de topsportfederatie om dit aan te pakken. Gezien het om occasionele gevallen gaat, is een ad hoc aanpak voor de hand liggend. Dit neemt niet weg dat het Bloso in het kader van de topsportwerking van de desbetreffende topsportfederatie, dergelijke werking kan subsidiëren/financieren.
6. Zoals hoger aangegeven, voorziet mijn beleidsnota Sport in het Topsportactieplan Vlaanderen II in een aantal maatregelen, die effectief in voege zijn, om de doelgroep die u aanhaalt te ondersteunen. Zowel inzake de Pool van Jeugdtrainers Topsport (sinds 2007) als inzake het Be Gold project (sinds 2004) zijn de procedure en criteria bij opstart vastgelegd en via de topsportfederaties kenbaar gemaakt aan de belanghebbenden.