**jan jambon**

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van buitenlandse zaken, cultuur, digitalisering en facilitair management

**antwoord**

op vraag nr. 9 van 29 september 2022

van **kristof slagmulder**

1. Voor een historisch overzicht van de acties hierrond tot en met de zomer van 2021 verwijs ik de volksvertegenwoordiger naar het antwoord op [VOU 1343 (2019-2020)](https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1370347) en [VOU 4073 (2020-2021)](https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1537226) van Cathy Coudyser.

In de juni 2021 keurde het Comité van Ministers van de Taalunie een visietekst met een actieplan voor de neerlandistiek goed.

Om dit (mee) te realiseren zet de Taalunie zich in:

* voor visieontwikkeling rond gezamenlijke thema’s en uitdagingen binnen de neerlandistiek
* voor het versterken van de vakgroepen/afdelingen Nederlands wereldwijd
* voor het opzetten en consolideren van sterke netwerken ten behoeve van de neerlandistiek
* voor de status en aantrekkelijkheid van het Nederlands en het leren van het Nederlands in de wereld

Deze acties worden gerealiseerd met reguliere middelen en worden geflankeerd door versterkende activiteiten voor de internationale neerlandistiek in het kader van het impulstraject (2021-2024) en van het actieplan voor de neerlandistiek.

Om de reguliere werking, het impulstraject en de initiatieven n.a.v. het actieplan elkaar te laten versterken, om menskracht en middelen te bundelen, en om helderheid te creëren rond prioriteiten worden voor 2022-2023 zes geoperationaliseerde doelstellingen naar voren geschoven. Deze geven richting aan de werking in die periode.

* Doelstelling 1 – Versterken van een toekomstgerichte en slagvaardige neerlandistiek door het opzetten en uitbouwen van een denktank t.b.v. de neerlandistiek
* Doelstelling 2 – Stimuleren van de werking en het voortbestaan van de vakgroepen/afdelingen Nederlands wereldwijd door kennis van en inzicht in de veldmechanismes te verzamelen
* Doelstelling 3 – Vereenvoudigen van de subsidiesystematiek voor de internationale neerlandistiek
* Doelstelling 4 – Versterken van de neerlandistieknetwerken wereldwijd
* Doelstelling 5 – Uitbouwen van structurele samenwerking tussen de neerlandistiek binnen en buiten het Taalgebied.

Daarnaast nam de Taalunie ook verschillende initiatieven in het kader van het impulstraject, hiervoor verwijs ik de volksvertegenwoordiger naar het antwoord op SV 8 (2022-2023) van Filip Brusselmans.

1. De promotie van de internationale neerlandistiek is een belangrijk onderdeel van mijn buitenlandse zendingen. Zo had ik de voorbije maanden ontmoetingen met verschillende afdelingen en studenten Nederlands, van Zuid-Afrika tot Ierland. Ook neemt de Vlaamse diplomatie, vaak in samenwerking met de Taalunie en/of Nederlandse collega’s verschillende initiatieven ter ondersteuning van de neerlandistiek wereldwijd. Ook andere spelers zijn actief in de ondersteuning van de neerlandistiek, vaak met hulp van het flankerend beleid van de Taalunie. Een overzicht kan de volksvertegenwoordiger ook vinden in het antwoord op [SV 324](https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1846278) (2021-2022) van Jan Laeremans.
2. a) Het aantal studenten voor Nederlands en neerlandistiek is wereldwijd licht gedaald, zoals dat voor andere taal- en cultuuropleidingen ook het geval is, met uitzondering van het Engels. We zien vooral een daling in de masteropleidingen. Het aantal docenten daalt licht door bv. de niet-opvolging van docenten die met pensioen gaan. Er waren in 2021 131 afdelingen (leerstoelen) Nederlands in 39 landen die ongeveer 15.000 studenten bedienen. Dat is een stabiel aantal over de laatste 5 jaar. Er zijn universiteiten (soms faculteiten, soms talencentra) in Franstalig België, Brazilië, Belarus, Bulgarije, Canada, China, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Georgië, Hongarije, Ierland, Indonesië, Italië, Japan, Kroatië, Letland, Namibië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, VS, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zwitserland en Zweden.

Er zijn een aantal afdelingen waarvan het voortbestaan onzeker is of die op een of andere manier worden bedreigd. De dreiging tot sluiting van een afdeling in Lublin werd opgelost door een gezamenlijke actie van de Taalunie en de (Vlaamse) diplomatie. Ook voor Frankfurt en Padua is een oplossing gevonden. In Wenen heeft een geconcerteerde actie al een eerste positief resultaat opgeleverd. In het najaar zal de algemeen secretaris een bezoek brengen aan de Sorbonne in Parijs om de situatie ter plaatse te bespreken en een rondreis ondernemen langs verschillende instellingen in Centraal-Europa. Sinds 2019 is alleen in Göttingen de opleiding neerlandistiek verdwenen.

b) Er is een afname van studenten in Groot-Brittannië en de Scandinavische landen als gevolg van een kleiner aanbod Nederlands aan universiteiten die bezuinigen of andere budgettaire prioriteiten hebben. In de overgrote meerderheid van de afdelingen is er een stabiel aantal studenten of een zeer lichte daling. Er zijn enkele afdelingen die groeien (qua personeel en studenten), maar die zijn geografisch verspreid en het hangt volledig af van de bereidheid van de universiteiten om in de opleiding Nederlands te investeren. Enkele voorbeelden van groeiende afdelingen zijn Stockholm en Poznan.   
  
Deze informatie is gebaseerd op de jaarverslagen die de Taalunie van de afdelingen heeft ontvangen.

1. a) Er wordt inderdaad momenteel in opdracht van de Taalunie een veldonderzoek uitgevoerd in Frankrijk door de Universiteit van Rijsel. Daarvoor vond ook een bevraging plaats, waarvan de resultaten nu worden geanalyseerd. De onderzoekers zullen hun bevindingen delen met de neerlandici en diplomaten in Frankrijk. Op basis hiervan zal de Taalunie beleidslijnen voor de neerlandistiek in Frankrijk uittekenen.

b) Aangezien de resultaten van het veldonderzoek nog geanalyseerd worden, kan ik nog een concrete acties naar voor schuiven.

c) De geplande ontmoeting met Xavier Bertrand in september 2022 kon helaas niet plaatsvinden, maar in samenspraak met de Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in Frankrijk, de regio Hauts-de-France en mijn administratie zoek ik naar een nieuwe datum voor dit overleg in 2023.

1. Op dit moment is er regelmatig contact tussen de Vlaamse diplomatie en de IVN, en dit in het bijzonder met de diplomatieke post in Den Haag.
2. Tijdens het Colloquium Neerlandicum was er een afvaardiging van de Vlaamse post in Den Haag aanwezig.
3. Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op SV 8 (2022-2023) van Filip Brusselmans.