**ben weyts**

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

**gecoördineerd antwoord**

op vraag nr. 173 van 1 december 2022

van **roosmarijn beckers**

1. De administratie beschikt niet over een overzicht van eventuele meldingen van en klachten over deze problematiek door scholen of ouders. Het is plausibel dat ouders hierover rechtstreeks in dialoog gaan met de school of het schoolbestuur, al dan niet via een lokaal participatieorgaan zoals de ouder- of schoolraad.
2. Middagtoezicht is geen bevoegdheid van onderwijs. Het is bijgevolg ook niet aan onderwijs om een initiatief te nemen om een bevraging te organiseren. Wel moeten scholen de vergoeding van het middagtoezicht opnemen in de bijdrageregeling. De bijdrageregeling is onderdeel van het schoolreglement en het schoolreglement kan tijdens het schooljaar niet worden aangepast, tenzij een decreet een wijziging van het schoolreglement verplicht. Een school kan wel het initiatief nemen om de bijdrageregeling met het oog op het daaropvolgende schooljaar aan te passen, mits inachtneming van de participatieregels op school*.*
3. Zoals aangegeven, beschouwt het Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) het middagtoezicht expliciet niet als buitenschoolse opvang. Dat neemt niet weg dat het middagtoezicht wel degelijk buiten de opdracht van het onderwijs valt; scholen zijn niet verplicht om dit in te vullen.

De decretale inschrijving van de verantwoordelijkheid, organisatie en financiering van middagtoezichten richting de lokale besturen is geen optie die de Vlaamse Regering verkent. Het middagtoezicht heeft namelijk plaats tijdens de schooluren en op elke school afzonderlijk. Dit maakt het praktisch moeilijk te organiseren en coördineren door een lokaal bestuur. Hierin verschilt het van het aanbod aan opvang voor en na de schooluren, waar een gecoördineerde aanpak over verschillende scholen heen wenselijk kan zijn. Voor voor- en naschoolse opvang zullen lokale besturen in de toekomst een regierol moeten opnemen. Dit kan leiden tot samenwerkingsverbanden en afspraken op lokaal niveau.

1. Er is geen lijst voor handen met lokale besturen die het sociaal voordeel middagtoezicht toekennen. Lokale besturen nemen de uitgaven die ze doen aan sociale voordelen wel op in hun jaarrekening. Echter zijn dit de uitgaven voor alle sociale voordelen samen en dus ook bijvoorbeeld het sociaal voordeel van het ochtend- en avondtoezicht. Het is dus niet mogelijk om het sociaal voordeel voor enkel het middagtoezicht eruit te distilleren. Evenmin is er dus informatie over de hoogte van de kostprijs
2. De middelen die scholen ontvangen, dienen in eerste instantie om kwaliteitsvol onderwijs te voorzien. Het is niet de bedoeling dat onderwijsmiddelen worden ingezet voor de organisatie van opvang.
3. Decretaal is nergens vastgelegd dat statutaire personeelsleden niet mogen ingezet worden tijdens de middagpauze, maar voor het basisonderwijs is bij besluit effectief ingeschreven dat personeelsleden niet verplicht kunnen belast worden met het middagtoezicht (art. 4. van het BVR van 17 juni ‘97 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs). U verwijst naar situaties waarin druk gelegd wordt op leraren. Daarvoor hebben we als overheid een syndicaal statuut uitgewerkt voor de verschillende onderwijsnetten waarbij de lokale personeelsafgevaardigden lokaal mee toezien op de naleving van de regelgeving binnen hun school en de mogelijkheid hebben om dit ter sprake te brengen binnen hun lokaal onderhandelingscomité.
4. Scholen kunnen een bijdrage vragen aan ouders voor extra diensten waar ouders vrijwillig gebruik van maken. De huidige regelgeving bepaalt nu al dat een school niet zo maar eender welke bijdrage kan vragen en bijvoorbeeld de meerkost van andere activiteiten doorrekent via het mechanisme van de bijdrageregeling. De doorgerekende kosten moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestaties. Daarnaast dient de bijdrageregeling besproken te worden in de schoolraad, en bij het begin van het schooljaar meegedeeld te worden aan de ouders. Doordat de bijdrageregeling onderdeel is van het schoolreglement, is die transparant en geldig voor het hele schooljaar. Scholen zijn verplicht om ouders en leerlingen de mogelijkheid aan te bieden om schoolfacturen gespreid te betalen zodat niet alles in één keer moet betaald worden.Indien ouders de bijdrageregeling betwisten, kunnen ze zich richten tot de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Ouders kunnen zowel een informatieve vraag stellen aan de Commissie, als een klacht indienen.