pascal smet

vlaams minister van onderwijs, jeugd, gelijke kansen en brussel

antwoord

op vraag nr. 420 van 1

van willy segers

1. Overeenkomstig haar conceptnota ‘Vlaams-Brussels Mediaplatform’, zoals goedgekeurd op 21 december 2012, stelt de Vlaamse Regering een crossmediaal samenwerkingsmodel voorop waarbij alle mediakanalen weliswaar behouden blijven maar waarbij het online medium moet fungeren als de centrale motor van het mediaplatform.

Inhoudelijk wordt er gescheiden maar gecoördineerd gewerkt, d.w.z. binnen één vzw, doch met aparte redacties en elk met een eigen hoofdredacteur, die samen een college van hoofdredacteurs vormen. Concreet geeft dat een personeels- en organisatiestructuur met de volgende essentiële hoekstenen: vier redacties (online, print, tv, radio), een college van (vier) hoofdredacteurs, ca. 1/3 journalistieke functies die crossmediaal ingevuld worden, één zakelijk leider (algemeen directeur), eengemaakte ondersteunende diensten (gecentraliseerde distributie, marketing, secretariaat, boek-houding, administratie, ICT en Human Resources) en één Raad van Bestuur.

De principes van een crossmediale werking op alle niveaus van het mediaplatform worden ook verankerd in het ontwerp van convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC enerzijds, en de nieuwe vereniging anderzijds.

Aan de basisvoorwaarden om het vooropgestelde crossmediale samenwerkingsmodel verder te kunnen uitbouwen en nu gaandeweg ook effectief in te voeren, werd (en wordt) inmiddels in grote mate voldaan. Ik verwijs naar de oprichting van de vzw Vlaams-Brusselse Media, de opmaak en de goedkeuring van de statuten, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de aanstelling van het Dagelijks Bestuur, de juridisch- en financieel-technische integratie van de bijeengebrachte verenigingen, de aanstelling van een ad interim zakelijk verantwoordelijke, de opmaak van een redactiestatuut, het opstarten van de selectieprocedure voor een algemeen directeur, enzovoort.

De praktische invulling en de vertaling daarvan naar een crossmediaal operationeel kader staat in de steigers en wordt door mijn administratie gemonitord, maar blijft uiteraard een prerogatief van de nieuwe vereniging. In hoeverre de neerslag van de bovenvermelde uitgangspunten van de Vlaamse Regering daarin zal terug te vinden zijn, zal bij uitstek moeten blijken uit de meerjaren-planning die na de ondertekening van het convenant door de vzw Vlaams-Brusselse Media zal moeten ingediend worden. De meerjarenplanning omvat onder andere de inhoudelijke strategie (strategische en operationele doelstellingen, inclusief acties, meetindicatoren, instrumenten en werkmethoden) en een beheersplan (personeel, logistiek en financiën).

Aangezien het vijfjarige convenant normaliter in werking zal treden op 1 januari 2015 en vermits de meerjarenplanning de werkingsperiode van het convenant beslaat, moet de vzw Vlaams-Brusselse Media de krijtlijnen voor haar crossmediale operationalisering uittekenen vóór het einde van 2014.

1. Het ontwikkelen van een meertalig nieuwsaanbod (N/F/E) op brusselnieuws.be kan een belangrijk instrument zijn om in de toekomst een nog groter en breder publiek te bereiken. Die opdracht zal dan ook worden opgenomen in het ontwerp van convenant tussen de Vlaamse Regering en de VGC enerzijds, en de nieuwe vzw Vlaams-Brusselse Media anderzijds.

Ik blijf van mening dat die opportuniteit niet anders dan strikt binnen de crossmediale fusiecontext van de mediapartners kan worden beoordeeld, en wel om twee redenen.

Ten eerste, omdat het mediaplatform een maximale effectiviteit van de ingezette middelen moet realiseren en efficiëntiewinsten boeken. Extra investeringen sporen dus niet met dat principe dat mede aan de basis ligt van de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 december 2012.

Ten tweede omdat het globale aanbod van het mediaplatform in overeenstemming moet zijn met de Europese regelgeving betreffende staatsteun in de vorm van compensatie voor een openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (de zogenaamde DAEB-regelgeving). In het licht daarvan zijn stand-alone en korte termijnacties voor de ontwikkeling van een online meertalig nieuwsaanbod niet (meer) aan de orde en moet er hoe dan ook worden gewacht op de evaluatie van het ontwerp van convenant door de Europese Commissie. Ik herhaal voor alle duidelijkheid dat het convenant niet zal raken aan het huidige niveau van de werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap en van de VGC aan de Vlaams-Brusselse media.

De nieuwe vzw Vlaams-Brusselse Media zal hoe dan ook alle mogelijke (inhoudelijke en organisa-torische) hefbomen in het streven naar efficiëntiewinsten moeten onderzoeken en evalueren. Zij beslist volledig autonoom welke beleidsprioriteiten en -planning zij daar vervolgens uit distilleert (cf. de meerjarenplanning), op voorwaarde althans dat die (ook) integraal uitvoering geven aan de opdrachten zoals vastgelegd in het convenant.

Ten slotte vestig ik er de aandacht op dat de videocontent die brusselnieuws.be overneemt van tvbrussel en bij haar nieuwsberichten plaatst, de facto meertalig is. Alle programma’s van tvbrussel worden immers ondertiteld (N/F/E). Bovendien werd de website van tvbrussel recent volledig geïntegreerd in brusselnieuws.be. Dat laat toe de videozone van de nieuwssite (de community page van tvbrussel) volledig - d.w.z. beeld én tekst - in het Frans en in het Engels te raadplegen.