OPLEIDING SOCIAAL WERK

Maatschappelijk Werk

Hoe kunnen maatschappelijk werkers binnen het VCLB De Wissel ouders ondersteunen die geconfronteerd worden met wachtlijsten voor buitengewoon lager onderwijs.

Bachelorproef van

Naziha Ou-Salah

tot het behalen van

het diploma Bachelor Sociaal Werk

**Academiejaar 2023-2024**

Inhoud

[Voorwoord 3](#_Toc167290970)

[Veelgebruikte afkortingen 4](#_Toc167290971)

[Inleiding 5](#_Toc167290972)

[1 Voorstelling Stageplek 6](#_Toc167290973)

[1.1 Voorstelling VCLB de wissel 6](#_Toc167290974)

[1.2 Werking 7](#_Toc167290975)

[1.3 Begeleidingsdomeinen 7](#_Toc167290976)

[1.4 Samenwerking en overleg 8](#_Toc167290977)

[1.5 Aanmelding en opvolging van leerlingen 8](#_Toc167290978)

[2 Buitengewoon onderwijs 9](#_Toc167290979)

[2.1 CLB en buitengewoon onderwijs 11](#_Toc167290980)

[2.2 MELD JE AAN 12](#_Toc167290981)

[2.3 Sociale ongelijkheid in het buitengewoon onderwijs 14](#_Toc167290982)

[3 Inclusief onderwijs 16](#_Toc167290983)

[3.1 Inclusief perspectief op onderwijs 16](#_Toc167290984)

[3.2 Van het M-decreet naar het leersteundecreet, 18](#_Toc167290985)

[3.3 Perspectief ouders 19](#_Toc167290986)

[4 VCLB-medewerkers aan het woord 20](#_Toc167290987)

[4.1 De impact van capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs op ouders en gezinnen: obstakels en uitdagingen 21](#_Toc167290988)

[4.2 Een blik op alternatieve strategieën 26](#_Toc167290989)

[4.3 Belangrijke overwegingen voor het omgaan met wachtlijsten in het buitengewoon onderwijs 29](#_Toc167290990)

[5 Discussie 32](#_Toc167290991)

[6 Onderzoeksaanbevelingen 36](#_Toc167290992)

[7 CONCLUSIE 38](#_Toc167290993)

[8 Bibliografie 40](#_Toc167290994)

[9 Bijlagen 42](#_Toc167290995)

[9.1 Vragenlijst 42](#_Toc167290996)

[9.1.1 Onderzoek naar Wachtlijsten in het BuLo: Perspectieven van Maatschappelijk Werkers bij VCLB De Wissel 42](#_Toc167290997)

Voorwoord  
We zijn er geraakt, de bachelorproef. Hiermee komt dit laatste academiejaar stilletjes aan tot zijn einde. Gedurende deze opleiding heb ik de kans gekregen om heel veel bij te leren en mezelf te ontplooien, vooral tijdens de lessen hulpverlening. Deze ervaring heeft mij geholpen om mijn gesprekstechnieken te ontwikkelen, wat van onschatbare waarde was tijdens mijn stage bij VCLB De Wissel. Ik moest immers gesprekken voeren met een diverse groep mensen, variërend van kleuters tot middelbare scholieren, maar ook met ouders, netwerkpartners, leerkrachten en directieleden. Zowel de theoretische kennis als de praktische ervaring hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling als maatschappelijk werker in opleiding. Ik heb de opleiding met veel plezier gevolgd en dat enthousiasme was merkbaar, want die 3 jaar zijn werkelijk voorbijgevlogen.

Het schrijven van deze bachelorproef was een uitdaging, vooral omdat ik als moeder van twee jonge kinderen ook mijn stage liep. Ik hoop dat mijn inspanningen vruchten hebben afgeworpen en dat ik u, als lezer, kan meenemen in dit verhaal en u kan laten nadenken over wat er nodig is binnen ons onderwijslandschap voor echte inclusie.

Ik ben dankbaar voor de steun die ik heb gekregen van mijn netwerk, vooral mijn zus en echtgenoot, die hebben geholpen om mijn lasten te verlichten en mijn werk te controleren.

Ik wil graag mijn dank uitspreken aan mijn stagebegeleiders van VCLB, Nienke Willems en Berten Wieers. Vanaf dag één hebben zij in mij geloofd en mij de autonomie gegeven die ik nodig had om uitgedaagd te worden. Ik heb dit enorm gevoeld en gewaardeerd.

Tot slot wil ik ook mijn stagebegeleider Mira Dezuttere bedanken voor alle tijd en inzet tijdens de reflectiemomenten gedurende mijn stage. Het was een fijne en leerrijke ervaring om met jou samen te werken.

Veelgebruikte afkortingen

|  |  |
| --- | --- |
| **Afkortingen** | **Beschrijving** |
| VCLB | Vrij Centrum Voor Leerlingen Begeleiding (Katholiek onderwijs Vlaanderen) |
| IAC-verslag | verslag is een verslag dat toegang geeft tot een individueel aangepast curriculum |
| GC | Het gemeenschappelijk curriculum in een school voor gewoon onderwijs |
| SEN | Special educational needs |
| LOP | Lokaal overlegorgaan |
| Bubao | Buitengewoon basisonderwijs |
| IE | [Inclusive education](https://www.google.com/search?sca_esv=0f432c479ba1e607&q=Inclusive+education&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiD0ZiwyqGGAxXJ3QIHHUGNCtoQkeECKAB6BAgNEAE) (inclusief onderwijs) |
| SES | Sociaal economische status |
| Buo | Buitengewoon onderwijs |
| ARC | Ambulante revalidatiecentra |
| TOAH | Tijdelijke Onderwijs aan huis |
| POAH | Permanent Onderwijs aan huis |

Inleiding

Aan mijn stage ben ik met volle moed begonnen, maar al snel besefte ik dat de wereld van jeugdzorg veel breder is dan ik had ingeschat. Als maatschappelijk werker binnen VCLB De Wissel word je geconfronteerd met een diversiteit aan vragen en kom je talrijke maatschappelijke kwetsbaarheden tegen. Het afbakenen van een onderzoeksvraag was dan ook geen eenvoudige opgave. Er is zoveel om aan te pakken, maar je kunt maar één thema grondig behandelen.

Een van de meest prangende kwesties die zowel binnen het VCLB als bij al onze partners leeft, is het probleem van de ellenlange wachtlijsten in bijna alle vormen van hulpverlening. Het is ontmoedigend om hulp te willen bieden wanneer deze niet Veedirect beschikbaar is. Dit geldt ook voor de wachtlijsten binnen het buitengewoon onderwijs, waar de vraag het aanbod overstijgt. Scholen worden ongeduldig en ouders beseffen dat de benodigde zorg in gevaar komt door deze vertragingen.

Dit thema sprong voor mij echt naar voren, vooral omdat ik tijdens mijn stageperiode heb gezien dat er soms geen plaats is voor bepaalde typen leerlingen binnen het buitengewoon lager onderwijs volgend schooljaar, terwijl mijn collega's toch aanmeldingen moesten doen.

Ik wilde begrijpen: wat veroorzaakt dit? Hoe kunnen we hiermee omgaan? En welke invloed heeft dit op ons werk als maatschappelijk werkers?

Er is nog weinig onderzoek naar gedaan, maar dat mag ons er niet van weerhouden om dit onderwerp op de voorgrond te plaatsen. Daarom wilde ik zelf onderzoeken hoe groot dit probleem is binnen VCLB De Wissel in Antwerpen.

Na de presentatie van de resultaten en conclusies, zal ik verschillende aanbevelingen formuleren met betrekking tot mijn onderzoeksvraag: *"Hoe kunnen maatschappelijk werkers binnen het VCLB ouders ondersteunen die te maken hebben met wachtlijsten voor buitengewoon lager onderwijs?"* Hiermee rond ik mijn bachelorproef af.

# Voorstelling Stageplek

In dit hoofdstuk presenteer ik de organisatie waar ik gedurende vier maanden als stagiaire sociaal werker heb gewerkt. Eerst geef ik een beknopte beschrijving van de organisatie. Vervolgens bespreek ik de visie en doelgroep van het VCLB De Wissel, met de benadering die ze gebruiken om deze doelgroep te ondersteunen. Ten slotte ga ik in op de manier waarop mijn ervaring bij het VCLB de wissel invloed heeft gehad op mijn onderzoeksvraag.

De werking van de CLB's omvat zowel verplichte als verzekerde en vraaggestuurde diensten, met nadruk op laagdrempeligheid, multidisciplinaire aanpak en subsidiariteit (Van Bogaert, 2011).

## Voorstelling VCLB de wissel

De oprichting van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) op 1 september 2000 was het resultaat van een fusie tussen de voormalige psycho-medisch-sociale centra (PMS) en de centra voor Medisch Schooltoezicht (MST), zoals vastgelegd in het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998 door het Vlaams Parlement. Deze fusie bracht niet alleen een structurele verandering met zich mee, maar ook een herziening van de taken en werkingsprincipes van de CLB's. Dit leidde tot een reductie van 300 naar 75 CLB's, met een nadruk op transparantie van dienstverlening en het voorkomen van overlappende taken.

De kernopdracht van de CLB's is de begeleiding van leerlingen in hun totale ontwikkeling, met specifieke aandacht voor vier werkdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren. De werking van de CLB's omvat zowel verplichte als verzekerde en vraaggestuurde diensten, met nadruk op laagdrempeligheid, multidisciplinaire aanpak en subsidiariteit. In dit geval betekent subsidiariteit dat de CLB's zich richten op het verlenen van diensten op het niveau dat het dichtst bij de individuele leerling staat, tenzij een hoger niveau van interventie noodzakelijk is. (Van Bogaert, 2011).

Het CLB-decreet bepaalt dat CLB's een rol spelen bij doorverwijzingen naar het Buitengewoon Onderwijs (BuO), waarbij ze intensief en prioritair begeleiding bieden voor kwaliteitsvolle verwijzingen. Het CLB werkt ook als centrale beheerder voor diagnostiek, indicatiestelling en toewijzing binnen het Leerzorgkader, terwijl het tegelijkertijd fungeert als ondersteuner en begeleider van leerlingen, ouders en scholen (Struyf, 2015).

Het CLB kan een bewijs van advies uitreiken dat nodig is bij sommige inschrijvingen in een school, b.v. bij de instap in het buitengewoon onderwijs,of een IAC-individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs.   
Belangrijk om te weten is dat ouders niet zelf hun kinderen kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs zonder een CLB-traject te doorlopen. Het CLB bepaalt het type buitengewoon onderwijs dat nodig is en voorziet de ouders van het verslag dat vereist is voor inschrijving in het buitengewoon onderwijs, of voor het volgen van regulier onderwijs met individuele aanpassingen (IAC).

## Werking

De werking is vraaggericht, wat betekent dat leerlingen, ouders en scholen bij het CLB terecht kunnen met hun vragen en noden. Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen, los van de school, of via de schoolbegeleiding aanvragen. Als een school een leerling naar ons doorverwijst, is daar toestemming voor nodig van zowel de leerling als de ouders, behalve in gevallen van leerplichtopvolging en medische onderzoeken waarbij toestemming niet geweigerd kan worden.

Als medewerkers van VCLB zijn we gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht met betrekking tot de informatie die ouders en leerlingen ons verstrekken tijdens begeleiding. Informatie-uitwisseling is echter belangrijk voor een goede samenwerking. We streven altijd naar openheid, maar we zullen het vertrouwen van onze cliënten nooit schenden.

## Begeleidingsdomeinen

We bieden ondersteuning op vier belangrijke domeinen:

Leren en studeren: we helpen leerlingen met het ontwikkelen van studievaardigheden en bieden ondersteuning bij problemen zoals concentratie, geheugen en rekensommen.

Onderwijsloopbaan: we verstrekken informatie over het onderwijslandschap, begeleiden bij studiekeuzes en bieden extra aandacht aan leerlingen met moeilijkheden in hun schoolloopbaan.

Preventieve gezondheidszorg: we voeren medische onderzoeken uit en volgen de gezondheidstoestand van leerlingen op, waaronder lengte/gewicht, inentingen, zicht- en gehoortesten.

Psychosociaal functioneren: we bevorderen het welbevinden van leerlingen door hen te ondersteunen bij mentale en sociale uitdagingen, zoals pesten op school of moeilijke thuissituaties.

## Samenwerking en overleg

Als een leerlingbegeleider inschat dat het CLB best betrokken wordt in de begeleiding of zorg voor een leerling, wordt dit besproken tijdens zorgoverleg met de school. Dit overleg vindt regelmatig plaats, waarbij we streven naar een systematische aanpak om vragen en problemen van leerlingen en ouders te bespreken en op te lossen.

## Aanmelding en opvolging van leerlingen

Scholen, leerlingen of ouders kunnen bij ons terecht als maatregelen in zorgfase 0 en 1 onvoldoende antwoord bieden op de zorgnoden van de leerling. We verduidelijken de hulpvraag, bieden advies en kunnen indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties of trajectteams binnen het CLB.

# Buitengewoon onderwijs

Het bieden van ondersteuning aan ouders die te maken hebben met wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs is van cruciaal belang in het streven naar inclusief onderwijs en het verminderen van sociale ongelijkheid binnen het onderwijssysteem. Deze bachelorproef onderzoekt hoe maatschappelijk werkers binnen het VCLB ouders kunnen bijstaan in deze uitdagende situatie.

Hoofdstuk twee bespreekt het buitengewoon onderwijs in de Vlaamse context, inclusief de verschillen binnen het buitengewoon onderwijs, de rol van het CLB in de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs en de sociale ongelijkheid binnen het buitengewoon onderwijs. Het buitengewoon onderwijs biedt educatieve ondersteuning aan studenten die uitdagingen ervaren in het reguliere onderwijs of die specifieke (fysieke of cognitieve, permanente of voorbijgaande) beperkingen hebben die een aangepaste leeromgeving vereisen. Deze onderwijsvorm implementeert gepersonaliseerde curricula die individuele behoeften en leertempo's van elke student in acht nemen.

In het buitengewoon onderwijs, dat alle niveaus omvat van kleuter- tot middelbareschoolleeftijd, worden verschillende types van ondersteuning aangeboden, elk gericht op specifieke categorieën van leerlingen. Deze types zijn als volgt: Type 1 richt zich op leerlingen met een lichte verstandelijke handicap. Het onderwijs binnen dit type is specifiek afgestemd op hun individuele behoeften en capaciteiten. Type 2 is bedoeld voor leerlingen met matige of ernstige verstandelijke handicaps. Hier wordt het onderwijs aangepast aan hun specifieke niveau en mogelijkheden. Type 3 biedt ondersteuning aan leerlingen met gedragsproblemen en/of emotionele problemen. De nadruk ligt hier op het bieden van een omgeving die hen helpt bij hun sociale en emotionele ontwikkeling. Leerlingen met lichamelijke handicaps vinden ondersteuning in Type 4, waarbij de schoolomgeving wordt aangepast aan hun fysieke behoeften en mobiliteit. Type 5 is gericht op zieke of herstellende leerlingen, waarbij flexibiliteit en aangepaste zorg centraal staan om hun onderwijsdoelen te bereiken. Leerlingen met visuele handicaps worden ondersteund in Type 6, waarbij het onderwijs wordt aangepast aan hun visuele beperkingen. Type 7 biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met auditieve handicaps, waarbij specifieke methoden worden gebruikt om tegemoet te komen aan hun auditieve behoeften. Voor leerlingen met leerstoornissen is er Type 8, waarbij gespecialiseerde methoden worden toegepast om hen te helpen bij het leren en studeren. Ten slotte is er Type 9, dat alleen beschikbaar is in de Vlaamse Gemeenschap, en gericht is op leerlingen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking. Binnen dit type wordt het onderwijs en de begeleiding aangepast aan hun specifieke behoeften en uitdagingen (Belgium, 2024).

Binnen het CLB is er vooral veel vraag naar ondersteuning bij type 2, type 9 en basisaanbod. Voor leerlingen met basisaanbod wordt vaak geprobeerd om ondersteuning te bieden op reguliere scholen via een IAC. Als dit niet effectief blijkt, kan het buitengewoon onderwijs een betere optie zijn. Bij type 2 en type 9 merken ouders vaak een grotere behoefte aan een overstap naar het buitengewoon onderwijs, omdat hun kinderen op reguliere scholen te veel tegen obstakels aanlopen.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat Vlaanderen een toonaangevende positie inneemt wat betreft het aantal leerlingen dat buitengewoon onderwijs volgt. In vergelijking met andere Europese landen heeft Vlaanderen het hoogste percentage leerlingen in het buitengewoon onderwijs (Struyf et al., 2016). In het rapport van het European Agency wordt een uitgebreide analyse gepresenteerd, waarbij verschillende Europese landen en regio's worden vergeleken op basis van statistische gegevens met betrekking tot leerlingen met een officiële 'SEN'-erkenning, wat verwijst naar 'special educational needs'. Uit deze analyse blijkt dat België een aanzienlijk hoog percentage van deze leerlingen op speciale scholen heeft, namelijk meer dan 80 procent. Nederland en Zweden vertonen zelfs nog hogere percentages, respectievelijk 100 en 88 procent. Opmerkelijk is echter dat deze landen aanzienlijk lagere percentages leerlingen met een SEN-erkenning hebben in vergelijking met België. Slechts 3 procent van alle leerlingen in Nederland en 1 procent in Zweden heeft deze erkenning, terwijl in Vlaanderen het percentage op 7,5 procent ligt. Deze gegevens duiden erop dat hoewel Nederland en Zweden een hoger percentage van hun leerlingen naar speciale scholen sturen, het absolute aantal leerlingen met een SEN-erkenning in België hoger ligt (European Agency, 2021).

## CLB en buitengewoon onderwijs

In deze sectie wordt de relatie tussen het CLB en buitengewoon onderwijs verduidelijkt en gaan we in op de procedures rond het Individueel Aangepast Curriculum (IAC) om een basisbegrip te bieden van het systeem waar ouders en leerlingen mee te maken hebben.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) vervult een cruciale rol in zowel het reguliere als het buitengewone onderwijs, inclusief begeleiding bij overgangen via een IAC-traject. In de praktijk blijven veel leerlingen met een verslag voor basisaanbod en IAC-ondersteuning toch in het reguliere onderwijs. Een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) is een ondersteuningsinstrument binnen het kader van inclusief onderwijs, bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het volgen van het gemeenschappelijk curriculum (GC) en waarvoor standaardmaatregelen niet toereikend zijn. Het leerprogramma van het IAC wordt op maat van de leerling geformuleerd, waarbij de leerdoelen worden gekozen door de klassenraad in afstemming met de ouders, CLB, school, ondersteuner, en andere betrokkenen.

Het streven van het IAC is om maximale ontplooiingskansen te bieden en de leerling zo volwaardig mogelijk te laten participeren aan het klas- en schoolgebeuren. De regelgeving met betrekking tot studievoortgang en IAC is vastgelegd in artikel 15 van het decreet voor het basisonderwijs en artikel 294 van de codex voor het secundair onderwijs.

Belangrijk is dat enkel leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon

onderwijs in aanmerking komen. Dit verslag biedt ouders de keuze tussen een onderwijsloopbaan in het reguliere onderwijs of een loopbaan in het buitengewoon onderwijs. Uit onderzoek van Sabrechts (2018) blijkt bovendien dat de deelname aan en verwijzing naar het buitengewoon onderwijs niet gelijk is verdeeld over alle bevolkingsgroepen, maar sterk samenhangt met sociale achtergrond. De volgende sectie zal hier verder op ingaan.

## MELD JE AAN

Om een overzicht te geven van de wachtlijsten, heb ik telefonisch contact opgenomen met de klantenservice van Meld je aan, onderwijs Antwerpen. ‘Meld je aan’ is een aanmeldsysteem van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Antwerpen voor middelbare, lagere, kleuter en buitengewone scholen in Antwerpen en omgeving voor het schooljaar 2024-2025. Het zorgt voor gelijke kansen bij inschrijvingen in het eerste jaar en begeleidt ouders stap voor stap via de website. Dit systeem wordt ondersteund door de stad Antwerpen. Aangezien de inschrijvingen voor dit schooljaar liepen van 22 april tot en met 13 mei 2024 en we dus een duidelijk beeld hebben van de aantallen, heeft een klantenmedewerker me per e-mail de inschrijvingen en wachtlijsten gestuurd voor het basisaanbod, type 2 en type 9 te Antwerpen. Ik had alle typen kunnen vergelijken, maar ik denk dat we met deze informatie al een duidelijk beeld kunnen schetsen van hoe nijpend de situatie momenteel is wat betreft ons aanbod in vergelijking met de vraag naar doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs.

Voor type basisaanbod waren er dit jaar 222 vrije plaatsen. Type basisaanbod omvat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is binnen het regulier onderwijs. Met andere woorden, als een kind in het reguliere onderwijs met extra ondersteuning nog steeds moeite heeft om mee te komen, kan binnen type basisaanbod de extra begeleiding en aangepaste leermethoden geboden worden die het kind nodig heeft om te kunnen leren en zich te ontwikkelen.

Er werden 222 leerlingen aangemeld en 188 hebben een toekenning, de resterende 34 leerlingen staan op wachtlijsten. Er zijn nog exact 34 vrije plaatsen over, dus tijdens de vrije inschrijvingsperiode kunnen deze ouders hun kind nog gaan inschrijven in een school met vrije plaatsen. Hier is er geen capaciteitstekort, ook de voorbije jaren niet. Wel kunnen niet alle kinderen ingeschreven worden in hun favoriete school.

Type 2 en type 9 zijn wel types met een groot capaciteitstekort:

* Lager type 2: 200 aanmeldingen, slechts 9 vrije plaatsen voor de start van de aanmeldingen, met andere woorden 9 toekenningen en 191 kinderen op wachtlijsten. Er werden dit jaar weer een kleine 50 kinderen meer aangemeld voor lager type 2 dan vorig jaar.
* Lager type 9: 186 aanmeldingen, hiervan kregen 84 een toekenning en staan er 102 voorlopig op een wachtlijst.Ook hier zien we een stijging in het aantal aanmeldingen, wel een kleinere stijging dan die bij lager type 2.

Wel zijn er procentueel minder weigeringen dan vorig jaar, dit jaar 55% tegenover 77% vorig jaar. Dit is te verklaren door de start van Hoelahoep op 1 september 2024. Een nieuwe school voor bubao (buitengewoon basisonderwijs) type 3 en type 9 in Berchem. Door de volledige capaciteit van 51 plaatsen lager type 9 hebben ze dit jaar gezorgd voor betere resultaten. Echter het stijgend aantal aanvragen lager type 9 zorgt ervoor dat deze extra capaciteit niet voor dé oplossing heeft gezorgd.

Hieronder nog enkele grafiek 1 en grafiek 1 die et stijgend aantal aanmeldingen over de jaren weergeven:

#### Grafiek 1

Afbeelding met tekst, schermopname, diagram, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

#### Grafiek 2

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, Perceel

Automatisch gegenereerde beschrijving

## Sociale ongelijkheid in het buitengewoon onderwijs

Kinderen en jongeren uit kansarme en allochtone gezinnen zijn oververtegenwoordigd in het buitengewoon onderwijs. Sabrechts (2018) heeft aangetoond dat 25% van de kansarme leerlingen op lagere schoolleeftijd buitengewoon onderwijs volgt, terwijl dit percentage slechts 5% bedraagt voor de gehele bevolking. Vervolgens blijkt dat het opleidingsniveau van de ouders een significante invloed heeft op de deelname aan en doorverwijzing naar het buitengewoon lager onderwijs. Kinderen van laaggeschoolde moeders zijn bijvoorbeeld tien keer meer vertegenwoordigd in het buitengewoon lager onderwijs dan kinderen van hooggeschoolde moeders.

Ook het gezinsinkomen, gekoppeld aan de arbeidssituatie en de gezinssituatie, beïnvloedt de onderwijskansen van kinderen. Kinderen van alleenstaande moeders hebben bijvoorbeeld een hogere kans om in het buitengewoon onderwijs terecht te komen, mogelijk door meerdere factoren zoals emotionele problemen en gebrek aan materieel comfort. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat leerlingen met een allochtone herkomst oververtegenwoordigd zijn in het buitengewoon onderwijs, hoewel nationaliteit of thuistaal op zichzelf geen verklarende kracht heeft voor ongelijkheden in het lager onderwijs. Socio-economische factoren, zoals de beroepsactiviteit van de ouders, lijken een grotere rol te spelen dan nationaliteit of taal bij het verklaren van deze oververtegenwoordiging. Wat betreft het secundair onderwijs lijkt de etnisch-culturele factor echter wel een extra verklarende kracht te hebben voor ongelijkheden, naast de invloed van de socio-economische positie van het gezin (Sabrechts, 2018).

Dit is van belang om mee te nemen in deze bachelorproef aangezien door te begrijpen hoe sociale achtergrond de deelname aan en doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs beïnvloedt, VCLB-medewerkers mogelijks beter voorbereid zijn om ouders te begeleiden die te maken krijgen met wachttijden. Ze kunnen hierdoor meer bewust worden van de uitdagingen waarmee kansarme en allochtone gezinnen te maken hebben en passende ondersteuning bieden bij het navigeren door het onderwijssysteem.

# Inclusief onderwijs

Dit hoofdstuk verkent het concept van inclusief onderwijs en hoe dit wereldwijd wordt begrepen. Er wordt gekeken naar de doelstellingen, voordelen en uitdagingen van inclusief onderwijs, evenals de specifieke aspecten ervan in de Vlaamse context. Het begrijpen van inclusief onderwijs is cruciaal omdat het ouders alternatieven biedt voor buitengewoon onderwijs. Bovendien wordt de ontwikkeling van het inclusieve onderwijsbeleid in België besproken, met een focus op het M-decreet en de daaropvolgende wijzigingen naar het leersteundecreet. Tot slot wordt er dieper ingegaan op de attitudes, ervaringen en behoeften van ouders met betrekking tot inclusief onderwijs. Door te luisteren naar de zorgen en wensen van ouders kunnen maatschappelijk werkers ouders effectiever begeleiden bij het navigeren door het onderwijssysteem en het omgaan met wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs.

## Inclusief perspectief op onderwijs

In de laatste twintig jaar zijn er veel veranderingen geweest in hoe leerlingen met verschillende behoeften worden onderwezen. Veel landen hebben beleid ingevoerd om deze leerlingen meer te betrekken bij reguliere klassen. Hierdoor gaan steeds meer leerlingen met speciale behoeften naar gewone scholen. Inclusief onderwijs gaat niet alleen over het fysiek samenbrengen van deze leerlingen, maar ook over hen sociaal, cultureel en emotioneel te betrekken (Kurniawati et al., 2014).

Inclusief onderwijs is een complex en multidimensionaal concept dat verschillend is ontwikkeld in diverse landen (Artiles & Dyson, 2005). In het hedendaagse onderwijsdiscours is de inclusie van studenten met speciale onderwijsbehoeften (SEN) in reguliere schoolomgevingen een centraal onderwerp geworden. In de Vlaamse context omvat het begrip SEN een breed scala aan leerbehoeften, waaronder maar niet beperkt tot leerstoornissen, fysieke of motorische beperkingen, zintuiglijke beperkingen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, enzovoort. Kortom, SEN omvat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om succesvol te kunnen deelnemen aan het onderwijsproces (Belgium, 2024).

Inclusie van studenten met speciale onderwijsbehoeften in reguliere omgevingen impliceert dat ze volledig deel uitmaken van het schoolleven, gewaardeerde leden zijn van de schoolgemeenschap en worden beschouwd als integrale leden ervan. Dit paradigma impliceert dat scholen zichzelf herstructureren om te voorzien in de behoeften van alle studenten, ongeacht hun behoeften of achtergrond (Artiles & Dyson, 2005). Internationaal gezien wordt sociale participatie beschouwd als een sleutelkwestie in het inclusiedebat. De inclusie van studenten met beperkingen en degenen die zijn geïdentificeerd als SEN is een specifieke zorg omdat deze studenten vaak worden gemeld problemen te ondervinden bij volledige deelname aan regulier onderwijs. En toch zijn sociale contacten en relaties met typische leeftijdsgenoten geïdentificeerd als de eerste motivatie van ouders voor de plaatsing van hun kinderen op een reguliere school (Bossaert et al., 2013).

Eerdere onderzoeken noemen verschillende positieve redenen voor het bevorderen van inclusief onderwijs (IE). Zo suggereren Sharma en Mahapatra (2007) dat SEN-studenten de volgende voordelen ervaren van inclusie: afgenomen incidentie van ongepast gedrag; toegenomen verwezenlijking van individuele leerdoelen; inclusie in toekomstige inclusieve omgevingen en sociale initiatieven; verbeterde vaardighedenverwerving en generalisatie; en toegenomen vriendschappen. Naast voordelen worden verschillende uitdagingen met betrekking tot IE genoemd in het onderzoek. Volgens Sharma en Mahapatra (2007) is de grootste barrière voor IE de negatieve houding van de samenleving ten opzichte van inclusie en daarnaast zijn er obstakels in de vorm van fysieke barrières, de onmogelijkheid van het curriculum om aan de behoeften van een breed scala aan leerlingen te voldoen, en het gebrek aan adequate training voor het personeel.

Sinds 2008 is er een nieuw wettelijk kader opgebouwd in Vlaanderen dat gericht is op het bevorderen van inclusief onderwijs. Dit omvat onder andere het decreet voor gelijke kansen en gelijke behandeling, dat tot doel heeft de gelijke deelname van iedereen in alle maatschappelijke domeinen te bevorderen, ongeacht handicap of gezondheidstoestand. In 2014 werd het M-decreet goedgekeurd, dat streeft naar meer inclusief onderwijs en verdere samenwerking tussen gewoon onderwijs (GO) en buitengewoon onderwijs (BuO). Het M-decreet heeft niet alleen tot doel om inclusief onderwijs te bevorderen, maar ook om de samenwerking tussen GO en BuO te stimuleren. Het CLB-decreet geeft hier al een aanzet toe door te stellen dat het CLB de samenwerking tussen GO en BuO moet ondersteunen (Struyf, 2016). Vanaf 1 september 2023 is het M-decreet vervangen door het decreet Leersteun (Couck, 2024). De volgende sectie gaat hier dieper op in.

## Van het M-decreet naar het leersteundecreet,

Het M-decreet, dat van kracht was sinds september 2015, streefde naar een inclusiever onderwijslandschap. Dit beleid gaf leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften meer kans op integratie in het gewone onderwijs.

Echter, het bleek in de praktijk niet volledig aan de verwachtingen te voldoen. Er groeide een toenemende vraag om de ondersteuning van zowel de leerlingen met zorgbehoeften als de begeleidende leerkrachten sneller, efficiënter en meer op maat te organiseren. Als reactie hierop besloot de nieuwe Vlaamse regering medio 2019 om het M-decreet te vervangen door een begeleidingsdecreet voor zorgnoden. Dit nieuwe decreet richt zich op een meer doelgerichte en flexibele ondersteuning, beter afgestemd op de individuele behoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en is de basis waarop het leersteundecreet verder bouwt(Lexima, 2023).

Het leersteundecreet, dat in september 2023 van kracht werd, bouwt voort op deze ambitie van de Vlaamse Regering. Het decreet streeft ernaar de onderwijskwaliteit te verhogen en tegelijkertijd de werkbaarheid voor scholen en leerkrachten te waarborgen, met als uiteindelijk doel dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst. Het leersteundecreet daarentegen erkent dat niet alle leerlingen met SEN volledig kunnen gedijen in een reguliere klasomgeving en dat sommige leerlingen baat hebben bij meer gespecialiseerde ondersteuning. Het decreet voorziet in een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden, waaronder flexibele leertrajecten, individuele begeleiding, en de mogelijkheid voor leerlingen om deel te nemen aan het gewone onderwijs met aangepaste programma's. Het leersteundecreet beoogt dus een meer gedifferentieerde aanpak die beter aansluit bij de individuele behoeften van leerlingen met SEN (Onderwijs Vlaanderen, 2023).

## Perspectief ouders

Gezinnen zouden een actieve rol moeten spelen in het nemen van onderwijsbeslissingen voor hun kinderen, en ze kunnen met name invloedrijk zijn in het pleiten voor inclusie van studenten met verstandelijke en ontwikkelingsstoornissen (Van Mieghem et al., 2018). Ouders beschouwen de kans om betrokken te zijn bij educatieve besluitvorming als belangrijk, maar erkennen dat dit aanzienlijke stress kan veroorzaken vanwege bureaucratie en spanningen met scholen.

Onderzoekers hebben vaak vastgesteld dat ouders van mening zijn dat scholen niet voldoende met hen communiceren tijdens educatieve planning en de implementatie van diensten voor studenten met beperkingen. Wanneer ouders in staat zijn om betrokken te zijn bij educatieve besluitvorming, is er weinig informatie over de factoren die daadwerkelijk de beslissingen van ouders voor hun kinderen vormen. Natuurlijk zijn de kenmerken en behoeften van hun kinderen belangrijk, maar dit is mogelijk niet de enige variabele. Ouders van kinderen met verschillende beperkingen kunnen met name conflicten ervaren bij educatieve plaatsingsbeslissingen omdat ze doorgaans positieve opvattingen hebben over inclusie, maar zich zorgen maken over schoolmiddelen en de kennis en vaardigheden van leraren binnen inclusieve omgevingen. Bovendien kunnen de eigen ervaringen en kenmerken van ouders ook hun beslissingen vormen (Love et al., 2017).

Vervolgens wijst de studie van de Boer et al. (2010) uit dat ouders over het algemeen positieve of neutrale houdingen hebben ten opzichte van inclusief onderwijs (IE). Vaak geven deze ouders niet de voorkeur aan IE vanwege zorgen over de emotionele ontwikkeling van hun kind, individuele instructie en beschikbare diensten in reguliere scholen. Daarnaast blijken ouders van SEN-kinderen eerder geneigd zijn om een speciale school te kiezen wanneer het kind ouder wordt en ernstigere behoeften heeft. De studie van de Boer et al. (2010) onthult bovendien dat ouders "met een hogere sociaaleconomische status (SES), een hoger opleidingsniveau en meer ervaring met inclusie positievere attitudes hebben vergeleken met ouders met een lage SES, een lager opleidingsniveau en minder ervaring met inclusie" (Van Mieghem et al., 2018).

# VCLB-medewerkers aan het woord

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de manier waarop maatschappelijk werkers omgaan met de lange wachtlijsten voor het lager buitengewoon onderwijs. Door middel van kwalitatieve bevraging van 5 CLB-medewerkers (uitgevoerd in April, Mei 2024) heb ik getracht na te gaan hoe VCLB medewerkers reageren op de uitdagingen die gepaard gaan met het plaatsen van kinderen met speciale behoeften op scholen die geschikt zijn voor hun individuele leer- en ontwikkelingsniveau. Meer bepaald, ben ik op basis van semigestructureerde interviews (zie bijlage) nagegaan welke strategieën maatschappelijk werkers toepassen om met deze lange wachtlijsten om te gaan. Denk hierbij aan hoe ze de situatie aanpakken bij de plaatsing van kinderen op scholen, hoe ze communiceren met ouders en leerkrachten, en welke alternatieven ze bieden wanneer plaatsing op een specifieke school niet direct mogelijk is. Daarnaast werd nagegaan wat er nodig is om beter om te kunnen gaan met deze lange wachtlijsten. Dit kan variëren van beleidsmatige veranderingen tot het verstrekken van aanvullende ondersteuning aan maatschappelijk werkers en andere betrokken partijen. Op deze manier tracht ik in kaart te brengen welke middelen en ondersteuning cruciaal zijn om de situatie te verbeteren.

Deze keuze voor het gebruik van semigestructureerd interviews is ingegeven door het feit dat interviews een geschikte methode zijn om het perspectief van respondenten beter te begrijpen en een diepgaand inzicht te verkrijgen in de uitdagingen waarmee maatschappelijk werkers te maken krijgen. Hiermee trachtte ik de ervaringen, standpunten en strategieën van de respondenten te verkennen, waardoor een gedetailleerd beeld kon ontstaan van de complexiteit van de problematiek. Vervolgens werd het besluit genomen om CLB-medewerkers te interviewen, in plaats van ouders of leerlingen. Deze keuze is gebaseerd op mijn huidige positie als stagiair bij het CLB, waar ik ook later in mijn carrière verder in zou kunnen groeien, gezien mijn huidige werkzaamheden op het secretariaat van het CLB. Dit zorgde er bovendien ook voor dat het voor mij niet moeilijk was om respondenten te vinden. Door het perspectief van CLB-medewerkers te onderzoeken, kan ik namelijk zelf ook inzichten verwerven die niet alleen relevant zijn voor mijn huidige functie, maar ook voor mijn toekomstige loopbaan binnen het CLB. Voor dit onderzoek werden vijf CLB-medewerkers geïnterviewd. Dit aantal werd gekozen omdat na deze interviews al saturatie optrad, wat betekent dat er geen nieuwe informatie of inzichten meer werden verkregen. Saturatie wordt algemeen beschouwd als een indicator dat de steekproefgrootte voldoende is om een representatief beeld te krijgen van het onderzochte fenomeen. De keuze voor vijf interviews stelde de onderzoeker in staat om diepgaand in te gaan op de ervaringen en perspectieven van de respondenten, terwijl tegelijkertijd de beperkte tijd en middelen efficiënt werden benut (Mortelmans, 2020).

In de resultatensectie van deze scriptie gaan we dieper in op de impact van capaciteitstekorten in het buitengewoon onderwijs op ouders en gezinnen, met een focus op de obstakels en uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. De bevindingen belichten verschillende strategieën die worden toegepast door VCLB-medewerkers om met deze uitdagingen om te gaan, waaronder overleg met scholen en andere betrokken partijen, het ontwikkelen van individueel aangepaste curricula, en het streven naar een integrale aanpak van ondersteuning. Daarnaast wordt besproken wat er nodig zou zijn om met de druk van de hoge wachtlijsten in het buitengewoon onderwijs om te gaan, met aandacht voor diversiteit in leerlingenbehoeften en de uitbreiding van capaciteit in het buitengewoon onderwijs.

Bovenkant formulier

## De impact van capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs op ouders en gezinnen: obstakels en uitdagingen

*Plaatsgebrek als structureel probleem*

Het onderwerp van het capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs heeft voor mij als stagiair bij het CLB een persoonlijke betekenis gekregen door een specifieke ervaring die me is bijgebleven. Tijdens mijn stage ontmoette ik een gezin met een dochter die veel moeite had om mee te draaien in het regulier onderwijs. Het was een meisje dat ik zelf mee heb gevolgd als lopend traject en waarbij ik dus ook gesprekken met haar heb gevoerd rond welbevinden alsook het schoolse aspect. Ondanks alle mogelijke aanpassingen op school, bleken deze niet voldoende voor haar. De genomen maatregelen waren onder andere:

* Gebruik van de stille ruimte
* Toestemming om de klas te verlaten bij angst
* Mondelinge toelichting van toetsen en examens
* Huiswerk maken in de huiswerkklas
* Controle van cursussen door leerkrachten
* Aanspreekpunt bij de titularis en leerlingbegeleiding

Deze aanpassingen leverden weinig succeservaringen op en de dochter vond weinig aansluiting bij haar klasgenoten vanwege problemen met haar welbevinden. In overleg met haar, haar ouders, de zorgcoördinator van de school en het CLB besloten we dit schooljaar het curriculum los te laten omdat ze het jaar niet zou halen. We legden de focus op haar welbevinden en pasten haar rooster aan zodat ze nog maar halve dagen naar school hoefde, omdat ze psychosomatische klachten kreeg bij lange schooldagen en vaak afwezig was. Hoewel de leerling in staat is om te studeren, komt haar potentieel niet tot uiting in een reguliere schoolomgeving.

Daarom stelde ik mijn eerste Individueel Aangepast Curriculum (IAC) op in overleg met de ouders en de leerling, met de bedoeling dat ze volgend schooljaar zou kunnen overstappen naar het buitengewoon onderwijs, waar ze meer rust zou vinden. Helaas kregen we na de aanmeldperiode van "meld je aan" te horen dat er geen plek beschikbaar was (type 9). Ondanks de intensieve inzet van het CLB-team en de vastberadenheid van de ouders, bleek het vinden van een passende plek onmogelijk door het chronische tekort aan plaatsen.

Deze ervaring heeft mijn ogen geopend voor de complexiteit en het menselijk leed achter de statistieken. Het heeft me gemotiveerd om dieper in dit onderwerp te duiken en te begrijpen hoe dit structurele probleem niet alleen individuele gezinnen treft, maar ook het onderwijssysteem als geheel beïnvloedt. Want hoe zal het volgende schooljaar eruitzien voor deze leerling, wetende hoe dit jaar is verlopen? Ondanks de ondersteuning die ze met een IAC op school zal krijgen, vrezen zowel de leerling als de ouders dat dit wellicht onvoldoende zal zijn.

Al de respondenten benadrukken het feit dat er elk schooljaar een **tekort aan plaatsen** is in het buitengewoon onderwijs en dit verschillende gevolgen heeft voor de ouders van deze leerlingen. Dit wijst op een structureel probleem dat niet eenvoudig kan worden opgelost. Bovendien tonen de resultaten dat het probleem van plaatsgebrek niet uniform is over alle types van buitengewoon onderwijs. Sommige types hebben meer moeite dan anderen om plaatsen te bieden aan alle leerlingen die het nodig hebben. Dit impliceert dat er specifieke aandacht moet zijn voor het aanpakken van de knelpunten binnen deze specifieke types, namelijk **type 2 en type 9.** Zo stelt respondent A het volgende:

“Elk schooljaar zijn er leerlingen die geen plaats hebben in het buitengewoon onderwijs, waarbij er dan gezocht moet worden naar een (haalbare) manier om te starten binnen het regulier onderwijs. Binnen sommige types is dit probleem groter dan bij anderen.” (Respondent A, Persoonlijke communicatie, 29/04/2024)

Ondanks de inspanningen van het VCLB team, worden de respondenten geconfronteerd met obstakels die voortkomen uit het capaciteitsprobleem. Bovendien merkt één van de respondent op dat er **weinig alternatieven** zijn die even waardevol zijn als de overstap naar het buitengewoon onderwijs, vooral voor type 2 en type 9 leerlingen:

“We trachten hier als team wel over na te denken, maar botsen steeds op het capaciteitsprobleem. Er bestaan ook weinig alternatieven die even waardevol zijn als de overstap naar het Buo”. (en dan vooral voor type 2/type 9). ( Respondent B, persoonlijke communicatie, 02/05/2024)

*Hindernissen verbonden aan alternatieve zorg*

Volgens de respondenten staan ouders voor concrete financiële en praktische hindernissen wanneer ze alternatieve zorg en ondersteuning moeten vinden voor hun kinderen. Meer bepaald kan het financieel belastend zijn voor ouders om de kosten te dekken van alternatieve zorgopties zoals therapie, thuisbegeleiding of andere ondersteunende diensten die nodig zijn voor hun kinderen. Deze uitdagingen werden voor mij als stagiair des te duidelijker toen ik zag hoe hoe mijn collega’s hun uiterste best deden om alternatieve opvang te zoeken maar dat die vaak ook financiële lasten met zich meebrengen. Dit bracht me tot het besef dat het niet alleen gaat om het vinden van geschikte zorg, maar ook om het omgaan met de financiële druk en praktische uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Deze kosten kunnen snel oplopen en kunnen een aanzienlijke druk leggen op het gezinsbudget zoals respondent B zegt:

“Als de leerling geen plaats heeft in het buitengewoon onderwijs, betekent dat de leerling door andere instanties geholpen moet worden (ARC [Ambulante Revalidatiecentra; Dit zijn gespecialiseerde centra waar kinderen en jongeren met verschillende ontwikkelings- en/of gedragsproblemen ambulant worden begeleid en behandeld] therapie, thuisbegeleiding, … ), als er al plaats is! Dit zorgt voor financiële zorgen voor de ouders en ook stress om het praktisch allemaal geregeld te krijgen. Ouders weten vaak niet hoe ze de optimale zorg voor hun kind moeten combineren met hun werk. Al deze zaken zorgen er ook voor dat ouders mentaal minder weerbaar worden. Sommige ouders hebben ook geen eigen netwerk om op terug te vallen.” (Respondent B, Persoonlijke communicatie, 02/05/2024)

Bovendien moeten ouders vaak **veel tijd en energie** steken in het vinden en coördineren van de juiste zorg en ondersteuning voor hun kinderen. Dit kan betekenen dat ze moeten navigeren door ingewikkelde bureaucratieën, verschillende instanties moeten benaderen en afspraken moeten maken die passen bij de behoeften van hun kinderen. Zo stellen respondent C en E bijvoorbeeld dat veel ouders ook overdag meer zorgen op zich moeten nemen doordat hun kinderen geen plaats hebben op scholen:

*“Veel ouders die vaak al in precaire/ kwetsbare posities zitten, worden daardoor verplicht om de zorg meer te dragen voor hun kinderen overdag. De kinderen blijven dan vaker thuis. Er worden ook meer vragen naar schoolvervangende dagopvang gesteld. Waar ook geen plek meer is. Ook binnen Integrale Jeugdhulp zijn er weinig tot geen perspectieven. Ook al is er een prior aangevraagd bijvoorbeeld.” (Respondent C, persoonlijke communicatie, 03/05/2024)*

*“De evolutie van de problematieken. De ernst wordt vaak groter door het thuis blijven indien ouders zelf moeite hebben met structuur aanbrengen en mogelijks daardoor ook niet of weinig kunnen gaan werken. De kinderen hebben ook sociaal een achterstand doordat er weinig tot geen schoolse socialisatie kansen zijn.” (Respondent E, persoonlijke communicatie, 30/04/2024)*

Het balanceren van de zorg voor een kind met speciale behoeften en werkverplichtingen kan een enorme uitdaging zijn. Ouders moeten **mogelijk flexibele werkregelingen treffen**, zoals het opnemen van verlof, het wijzigen van werktijden of het regelen van kinderopvang, wat kan leiden tot inkomensverlies of carrièrebelemmeringen. Tot slot benadrukken alle respondenten ook de constante zorgen van ouders over het welzijn van hun kinderen en de uitdagingen bij het vinden van passende zorg. Dit kan namelijk een aanzienlijke **emotionele tol eisen** van ouders. Ze kunnen zich gestrest, angstig en overweldigd voelen door de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de zorg voor een kind met speciale behoeften:

*“De zorgzwaarte wordt groter. Ouders hebben bijna geen ademruimte om voor zichzelf nog iets te doen wat hen energie geeft. Ouders hebben vaak ook nog maar een zeer klein netwerk en kunnen dit omwille van de grote zorgen ook niet langer onderhouden. Daardoor valt ook heel wat sociale steun weg en escaleren de problemen thuis vaak sneller.” (Respondent D, persoonlijke communicatie, 06/05/2024)*

*“Ouders en leerlingen die ook thuis aangeven dat het moeilijker begint te lopen, leidt tot meer spanning thuis en ouders die aangeven dat ze het zelf ook emotioneel moeilijk hebben. Ouders die halftijds of soms stoppen met werken om hun kind op te vangen, omdat het regulier onderwijs aangeeft de leerling bijvoorbeeld maar halftijds te kunnen opvangen op school.” (Respondent A, persoonlijke communicatie, 29/04/2024)*

Tot slot benadrukken de respondenten de bestaande sociale ongelijkheid binnen de samenleving, waarbij kwetsbare gezinnen vaak minder toegang hebben tot de nodige middelen en ondersteuning om te voldoen aan de behoeften van hun kinderen met speciale behoeften. Dit versterkt de **cyclus van armoede en sociale uitsluiting** binnen deze gezinnen. Zo stelt respondent D namelijk het volgende: “Gezinnen in armoede, gezinnen met een kind waar er een vermoeden is van een handicap en/of psychische kwetsbaarheid waar er al een diagnose is maar nog geen gepaste zorg zijn hier het grootste slachtoffer van.” (Respondent D, persoonlijke communicatie, 06/05/2024). Deze gezinnen hebben dus vaak al te maken met beperkte toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten. Het ontbreken van passende zorg en ondersteuning voor hun kinderen verergert hun kwetsbaarheid.

Samenvattend, de bevindingen van deze sectie benadrukken de ernstige gevolgen van het capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs voor ouders en gezinnen. Het is duidelijk dat ouders worden geconfronteerd met aanzienlijke obstakels op financieel, praktisch en emotioneel gebied bij het vinden van passende zorg en ondersteuning voor hun kinderen met speciale behoeften. Deze uitdagingen worden verder verergerd voor kwetsbare gezinnen, die al te maken hebben met beperkte middelen en sociale steun. Het gebrek aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs en de beperkte alternatieven brengen ouders in een uiterst moeilijke positie, waarbij ze voortdurend moeten balanceren tussen de zorg voor hun kinderen en hun werkverplichtingen. De volgende sectie gaat dieper in op de alternatieve strategieën die toegepast worden door de respondenten om met de lange wachtlijsten om te gaan.

## Een blik op alternatieve strategieën

De resultaten van de interviews onthullen verschillende alternatieve strategieën die worden toegepast door VCLB-medewerkers om ouders, scholen en leerlingen te ondersteunen te midden van het capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs.

*In gesprek gaan met de school en andere betrokken partijen*

Ten eerste, VCLB-medewerkers zoeken naar mogelijkheden om in gesprek te gaan met de huidige school van de leerling en andere betrokken partijen om samen te bekijken welke aanpassingen er mogelijk zijn binnen de bestaande omgeving. Dit omvat het verkennen van aangepaste trajecten binnen de huidige school of het vinden van ondersteuning van netwerkpartners om ouders, school en leerling te ondersteunen.

*In gesprek gaan met de school waar de leerling op verblijft - sommige ouders kiezen er dan voor een aangepast traject te lopen op deze school / of een nieuwe reguliere school. Met netwerkpartners bekijken op welke manier we ouders, school en leerling hierin kunnen ondersteunen (vb. schoolvervangende trajecten) Wat voor sommige leerlingen een goede mogelijkheid, maar anderen blijven botsen op de omkadering die ze wel nodig hebben (maar niet kunnen krijgen op dat moment). (Respondent C, persoonlijke communicatie, 03/05/2024)*

*In gesprek blijven gaan en op zoek gaan met de beschikbare partijen (school, ouders en betrokken externen) op welke manier we elkaar kunnen helpen. Wie heeft welke draagkracht en welke kleine stappen kunnen toch gezet worden zodat het voor iedereen haalbaar blijft? Het is vaak gewoon wachten op plaats, naast het zoeken naar alternatieven om deze leerlingen te helpen… . Als er jaar na jaar geen plaats is voor een leerling, blijft dit in traject om steeds mee te bekijken hoe het nu verder moet, moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden met alle betrokken partijen, moet er regelmatig geëvalueerd worden of het allemaal nog haalbaar is, … . Dat is best tijdsintensief.* *(Respondent D, persoonlijke communicatie, 06/05/2024)*

*Ontwikkelen van een individueel aangepast curriculum*

Ten tweede, een alternatieve oplossing waar VCLB zich op richt, is het ontwikkelen van een individueel aangepast curriculum binnen reguliere scholen om tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met speciale behoeften.

*Individueel aangepast curriculum in een reguliere school is een alternatieve oplossing waar we ons op richten. Thuisonderwijs ook wel, maar dan moeten gezinnen het onderwijs zelf organiseren. TOAH/POAH/vrijstelling leerplicht [TOAH staat voor Tijdelijk Onderwijs Aan Huis" en POAH staat voor "Permanente Onderwijs Aan Huis] bestaan ook maar dan moet er een leerkracht gevonden worden en/of dan moet de situatie grondig geëvalueerd kunnen worden in functie van aanvragen bij zorgpunt onderwijsinspectie. Maar dan heb ik het meer over de wachtlijsten voor gepaste jeugdhulp.* (Respondent A, Persoonlijke communicatie, 29/04/2024)

*Reguliere scholen kunnen veel binnen een individueel aangepast traject - met ondersteuning van de leersteuncentra, maar sommige kinderen hebben echt nood aan andere omkadering en setting. Voor deze groep kinderen worden de kansen tot ontwikkeling een deel belemmerd als zij niet in de juiste context onderwijs kunnen volgen. (Respondent E, persoonlijke communicatie, 30/04/2024)*

Deze quote toont ook hoe VCLB-medewerkers wijzen op de mogelijkheid van thuisonderwijs of andere vrijstellingen van leerplicht, maar erkennen tegelijkertijd de uitdagingen en beperkingen die hierbij komen kijken, zoals het vinden van geschikte leerkrachten of het doorlopen van evaluatieprocessen. Bovendien benadrukken VCLB-medewerkers het belang van hun signaalfunctie om aandacht te blijven vragen voor de problematiek van wachtlijsten en capaciteitstekorten in het buitengewoon onderwijs. Ze streven naar sensibilisering van andere betrokkenen om het bewustzijn te vergroten en samenwerking te bevorderen.

*Onze signaalfunctie is belangrijk om te blijven doen. Sensibiliseren van andere betrokkenen over deze wachtlijst. Een maatschappelijk werker zal verder cliëntgericht kunnen ondersteunen maar heeft helaas ook geen wonderoplossing.* ( Respondent B, persoonlijke communicatie, 02/05/2024)

De respondenten erkennen de inspanningen van reguliere scholen om inclusief te werken, maar benadrukken tegelijkertijd de uitdagingen waarmee deze scholen worden geconfronteerd, met name door het lerarentekort en de toenemende complexiteit van de behoeften van leerlingen. De behoeften van leerlingen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk complexer geworden. Zo stelt respondent D dat reguliere scholen worden geconfronteerd met een groeiende diversiteit aan leerbehoeften, waaronder academische, emotionele, sociale en gedragsmatige behoeften. Het omgaan met deze diverse behoeften vereist niet alleen voldoende middelen en ondersteuning, maar ook een hoog niveau van expertise en flexibiliteit van het onderwijspersoneel:

*De noden van de kinderen veranderen elk jaar steeds meer en worden hoe langer hoe meer complexer. Scholen (gewoon onderwijs) doen heel hard hun best om zo inclusief mogelijk te werken, maar staan zelf voor heel wat uitdagingen, vooral door het lerarentekort. (Respondent D, persoonlijke communicatie, 06/05/2024)*

Samenvattend toont deze sectie dat de respondenten ten eerste streven naar samenwerking met de huidige school van de leerling en andere betrokken partijen om mogelijke aanpassingen binnen de bestaande omgeving te verkennen. Hierbij kunnen aangepaste trajecten binnen de huidige school of ondersteuning van netwerkpartners worden overwogen. Ten tweede richten ze zich op het ontwikkelen van individueel aangepaste curricula binnen reguliere scholen om tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met speciale behoeften. Hoewel ze wijzen op de mogelijkheid van thuisonderwijs of andere vrijstellingen van leerplicht, erkennen ze ook de uitdagingen en beperkingen die hierbij komen kijken. Bovendien benadrukken ze het belang van hun signaalfunctie om aandacht te blijven vragen voor de problematiek van wachtlijsten en capaciteitstekorten in het buitengewoon onderwijs. In de volgende sectie wordt besproken wat er in de toekomst nodig zou zijn om met de druk van de hoge wachtlijsten om te kunnen gaan.

## Belangrijke overwegingen voor het omgaan met wachtlijsten in het buitengewoon onderwijs

*Divers profiel van de leerlingen*

Volgens de respondenten is het eerst en vooral van belang om rekening te houden met het feit dat de behoeften van leerlingen in het onderwijs variëren sterk, vooral wanneer we kijken naar kinderen met speciale behoeften. Sommige van deze kinderen kunnen namelijk met succes worden ondersteund binnen reguliere onderwijsomgevingen met de juiste aanpassingen en ondersteuning. Deze aanpassingen kunnen variëren van extra tijd voor opdrachten tot specifieke lesmethoden die zijn afgestemd op hun leerstijl. Echter, voor andere leerlingen, zoals in type 2 (kinderen met matige tot ernstige mentale beperkingen), kan de ondersteuning die nodig is om te gedijen in een reguliere setting simpelweg niet beschikbaar zijn. Deze kinderen hebben mogelijk intensievere zorg en gespecialiseerde interventies nodig, zoals individuele aandacht, speciale lesmethoden en therapeutische ondersteuning die vaak alleen beschikbaar is in het buitengewoon onderwijs. Dit kan geïllustreerd worden door de onderstaande quotes van respondent A en D die stellen dat een gedifferentieerde aanpak nodig is waarbij wordt gekeken naar de individuele behoeften van elk kind en waarbij passende ondersteuning wordt geboden op basis van die behoeften:

*“Hangt heel fel toch van situatie tot situatie af. Heel wat jongeren met een diagnose zijn mogelijks toch ook voldoende geholpen met een gepaste ondersteuner in het regulier onderwijs. Anderen die ik voor ogen heb, vooral de doelgroep type 2, waar ik ook mee werk. Lijkt me dat niet realistisch om te verwachten. Al zou er ook op vlak van type 2 meer expertise mogen komen in het regulier onderwijs.”* (Respondent A, Persoonlijke communicatie, 29/04/2024)

*“Ik denk dat er voor veel leerlingen inclusiever gewerkt kan worden op school - als de school hier meer ondersteuning in kan krijgen. Tekorten aan leerkrachten, info en kennis maken dat de draagkracht van een schoolteam overbelast kan raken. Als er hier meer ruimte wordt gecreëerd kan er ook meer ruimte komen bij een school om aan de slag te gaan met leerlingen die andere noden hebben dan het gros van de klas. Maar er blijft een groep leerlingen waarbij de onderwijsbehoeftes niet ingelost kunnen worden binnen regulier onderwijs, deze groep leerlingen heeft nood aan meer plaatsen binnen het buitengewoon onderwijs en het is gewoon echt belangrijk dat zij voorrang krijgen.” (Respondent D, persoonlijke communicatie, 06/05/2024)*

*Integrale aanpak*

Daarnaast pleiten bijna alle respondenten voor een meer integrale aanpak, waarbij verschillende disciplines zoals logopedisten, kinesitherapeuten en anderen betrokken zijn, kan helpen om preventief te werken en de ondersteuning te verbeteren, zowel op school als thuis. Door een integrale aanpak kunnen problemen vroegtijdig worden geïdentificeerd en aangepakt, nog voordat ze ernstiger worden. Zo kan bijvoorbeeld een logopedist helpen bij het verbeteren van spraak- en taalvaardigheden, terwijl een kinesitherapeut zich kan richten op motorische ontwikkeling en coördinatie. Deze aanpak strekt zich ook uit tot de thuisomgeving, waar ouders en verzorgers kunnen worden betrokken bij de ondersteuning van hun kinderen. Door ouders te voorzien van informatie, training en advies kunnen ze een waardevolle rol spelen in het bevorderen van de ontwikkeling en het welzijn van hun kinderen. Zo stelt respondent E (*persoonlijke communicatie, 30/04/2024)* bijvoorbeeld het volgende: “Binnen scholen en ook binnen het CLB team zouden er meer directe betrokkenheid van verschillende functies moeten zijn (zoals ook logo’s, kiné, osteo, …). Dit is meer ‘preventief’ werken. Zo kan je dan ook de last van leerkrachten en ouders verlichten.”

Daarnaast benadrukken VCLB-medewerkers in dit onderzoek het belang van regelmatige overlegmomenten tussen alle betrokken partijen, zoals ouders, scholen, CLB-teams en externe dienstverleners. Deze overlegmomenten worden gezien als cruciaal om een dieper inzicht te krijgen in de behoeften van leerlingen en om effectieve oplossingen te vinden. Door samen te werken en informatie te delen tijdens deze overlegmomenten, kunnen alle betrokkenen bijdragen aan het vinden van passende ondersteuning en het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen. Dit voorkomt overlap in dienstverlening en zorgt ervoor dat de ondersteuning naadloos aansluit op de behoeften van de leerlingen, dit kan ook worden geïllustreerd door de onderstaande quotes van Respondent C en respondent A:

*“Door regelmatig overleg worden consistente benaderingen en strategieën ontwikkeld en toegepast bij het ondersteunen van leerlingen. Dit helpt verwarring te voorkomen en zorgt voor een gestructureerde aanpak die de leerlingen ten goede komt.” (Respondent C, persoonlijke communicatie, 03/05/2024)*

*Frequente overlegmomenten, luisteren naar wat wel werkt zowel in school als thuis. Durven loslaten van bepaalde doelen voor het welbevinden. Meer de bril van inclusie opzetten waarbij de leerling baat bij heeft maar ook meteen de klas (vb. visuele ondersteuning, enkelvoudige instructies, functioneel werken, kleine groepjes, …). (Respondent A, Persoonlijke communicatie, 29/04/2024)*

*Uitbreiding van de capaciteit van het buitengewoon onderwijs*

Tot slot stellen de respondenten dat het belangrijk is om te investeren in de uitbreiding van de capaciteit van het buitengewoon onderwijs. Het oprichten van nieuwe scholen die gespecialiseerde zorg kunnen bieden aan leerlingen met specifieke behoeften, en het uitbreiden van bestaande faciliteiten, kan helpen om het tekort aan plaatsen te verminderen. Zo stelt respondent B (persoonlijke communicatie, 02/05/2024)namelijk dat “het benutten van bestaande ruimtes binnen reguliere scholen of andere gebouwen om tijdelijke klaslokalen te creëren voor buitengewoon onderwijs kan een snelle oplossing zijn om de capaciteit te vergroten.”

Concluderend toont deze sectie dat volgens de respondenten een gedifferentieerde aanpak cruciaal is voor het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs, met speciale aandacht voor individuele behoeften. Een integrale aanpak met verschillende disciplines kan volgens hen preventief werken en de ondersteuning verbeteren. Regelmatige overlegmomenten zijn essentieel om behoeften beter te begrijpen en oplossingen te vinden. Tot slot is investeren in de uitbreiding van capaciteit in het buitengewoon onderwijs volgens de respondenten van belang om het tekort aan plaatsen te verminderen en alle leerlingen toegang te bieden tot passend onderwijs en ondersteuning.

# Discussie

De focus van dit onderzoek was gericht op het begrijpen van de rol van maatschappelijk werkers binnen het VCLB bij het ondersteunen van ouders die te maken hebben met wachtlijsten voor buitengewoon lager onderwijs. Met als doel inzicht te krijgen in hoe deze professionals ouders bijstaan in het proces van omgaan met en navigeren door de uitdagingen die ontstaan door de wachtlijsten. Dit onderzoek werd uitgevoerd door gesprekken te voeren met vijf maatschappelijk werkers van VCLB De Wissel in Antwerpen. Tijdens deze gesprekken stond centraal hoe deze professionals ouders ondersteunen, welke strategieën en hulpmiddelen ze daarbij gebruiken, en hoe ze de impact van de wachtlijsten op ouders en leerlingen beoordelen.

Ten eerste blijkt uit deze studie dat het capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs een breed scala aan obstakels en uitdagingen creëert voor ouders en gezinnen die op zoek zijn naar passende zorg en ondersteuning voor hun kinderen met speciale behoeften. Een van de meest opvallende bevindingen is de enorme impact van dit tekort op verschillende aspecten van het leven van ouders en gezinnen. Financiële druk vormt een belangrijk aspect van deze uitdaging. Het feit dat alternatieve zorgopties, zoals therapieën en thuisbegeleiding, vaak gepaard gaan met aanzienlijke kosten, legt een grote financiële last op ouders. Deze kosten kunnen snel oplopen en kunnen een aanzienlijke druk leggen op het gezinsbudget. Voor veel ouders betekent dit dat ze moeten jongleren met financiële prioriteiten en mogelijk andere aspecten van hun leven moeten opofferen om de benodigde zorg voor hun kinderen te kunnen bekostigen. Naast financiële hindernissen worden ouders ook geconfronteerd met praktische uitdagingen bij het vinden van alternatieve zorg en ondersteuning voor hun kinderen. Het coördineren van verschillende zorgdiensten en afspraken kan ingewikkeld zijn en vereist vaak veel tijd en energie van ouders. Bovendien kunnen bureaucratieën en administratieve processen het proces verder bemoeilijken, waardoor ouders nog meer stress ervaren bij het vinden van passende zorg. Een ander belangrijk aspect van de uitdagingen waarmee ouders worden geconfronteerd, is de emotionele tol die het capaciteitstekort met zich meebrengt. Ouders voelen zich vaak gestrest, angstig en overweldigd door de constante zorgen over het welzijn van hun kinderen. De strijd om passende zorg te vinden kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie, waardoor ouders zich geïsoleerd en uitgeput kunnen voelen. In de literatuurstudie werd reeds het belang van de rol van ouders bij het nemen van onderwijsbeslissingen voor hun kinderen benadrukt. Ook Van Mieghem (2018)

stelde dat gezinnen een actieve rol moeten spelen in het nemen van onderwijsbeslissingen voor hun kinderen, en ze kunnen met name invloedrijk zijn in het pleiten voor inclusie van studenten met verstandelijke en ontwikkelingsstoornissen. Deze bachelorproef bevestigt dat in de context van wachtlijsten in het buitengewoon onderwijs het begrip en de steun van ouders dus cruciaal is. Ze moeten navigeren door het complexe onderwijssysteem en beslissingen nemen die het beste zijn voor hun kinderen, vooral als ze geconfronteerd worden met wachtlijsten en beperkte plaatsen.

Deze uitdagingen worden verder verergerd voor kwetsbare gezinnen, die al te maken hebben met beperkte middelen en sociale steun. Voor deze gezinnen kan het capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs een vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting versterken, waardoor de kloof tussen kansarme en bevoorrechte gezinnen nog groter wordt. De literatuurstudie, meer bepaald de studie van Sabrechts (2018) benadrukt ook de rol van sociale achtergrond bij de deelname aan en doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs. Ook in deze studie kwam aan bod hoe ouders uit kansarme en allochtone gezinnen oververtegenwoordigd zijn in het buitengewoon onderwijs. Deze sociale ongelijkheden kunnen van invloed zijn op hoe ouders omgaan met wachtlijsten. Ze kunnen bijvoorbeeld minder toegang hebben tot informatie en middelen om effectief te pleiten voor hun kinderen, wat hun kansen op plaatsing in het buitengewoon onderwijs kan beïnvloeden.

Een tweede belangrijke bevinding is dat de interviews onthullen verschillende alternatieve strategieën die worden toegepast door VCLB-medewerkers om ouders, scholen en leerlingen te ondersteunen te midden van het capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs. Ten eerste zoeken VCLB-medewerkers naar mogelijkheden om in gesprek te gaan met de huidige school van de leerling en andere betrokken partijen. Door samen te werken met scholen en externe partners, zoals zorgcoördinatoren en onderwijsinspecteurs, wordt er gezocht naar mogelijke aanpassingen binnen de bestaande schoolomgeving. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er aangepaste trajecten worden ontwikkeld binnen de huidige school of dat er ondersteuning wordt geboden door netwerkpartners. Het doel is om oplossingen te vinden die haalbaar zijn voor alle betrokken partijen, ondanks de beperkingen van het capaciteitstekort. Een tweede strategie waar VCLB-medewerkers zich op richten, is het ontwikkelen van een individueel aangepast curriculum binnen reguliere scholen. Hierbij wordt geprobeerd om de specifieke behoeften van leerlingen met speciale behoeften te accommoderen binnen het reguliere onderwijssysteem. Hoewel dit een alternatieve oplossing kan bieden voor sommige leerlingen, erkennen VCLB-medewerkers ook de beperkingen van deze aanpak. Ze wijzen op de complexiteit van de behoeften van leerlingen en benadrukken

dat sommige leerlingen baat zouden hebben bij een meer gespecialiseerde omgeving, zoals het buitengewoon onderwijs. Daarnaast wordt er ook gewezen op de mogelijkheid van thuisonderwijs of andere vrijstellingen van leerplicht voor leerlingen die niet kunnen worden ondergebracht binnen het reguliere of buitengewoon onderwijs. Hoewel deze opties beschikbaar zijn, erkennen VCLB-medewerkers de uitdagingen en beperkingen die hierbij komen kijken, zoals het vinden van geschikte leerkrachten of het doorlopen van evaluatieprocessen. De beperkingen van het reguliere onderwijssysteem, die VCLB medewerkers erkennen, bij het bieden van ondersteuning aan leerlingen met speciale behoeften worden ook door Sharma & Mahapatra (2007) benadrukt. Ze suggereren dat het ontwikkelen van flexibele en gedifferentieerde benaderingen essentieel is om aan de diverse behoeften van leerlingen te voldoen en om effectief inclusief onderwijs te bevorderen.

Tot slot benadrukken VCLB-medewerkers het belang van hun signaalfunctie om aandacht te blijven vragen voor de problematiek van wachtlijsten en capaciteitstekorten in het buitengewoon onderwijs. Ze streven naar sensibilisering van andere betrokkenen om het bewustzijn te vergroten en samenwerking te bevorderen. Deze continue inspanningen zijn essentieel om op de lange termijn structurele veranderingen te bewerkstelligen en de behoeften van leerlingen met speciale behoeften adequaat te kunnen blijven ondersteunen. Struyf (2017) benadrukt ook het belang van bewustwording en lobbyen om structurele veranderingen in het onderwijssysteem te bevorderen. Ze wijst erop dat het aan de VCLB-medewerkers is om aandacht te blijven vragen voor capaciteitstekorten en wachtlijsten, omdat dit kan leiden tot een groter bewustzijn en meer samenwerking tussen belanghebbenden. De strategieën die VCLB-medewerkers gebruiken, zoals samenwerking met scholen en externe partners, komen overeen met het werk van Artiles & Dyson (2005) die benadrukken dat effectieve inclusie afhankelijk is van samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder scholen, leraren, ouders, specialisten in speciaal onderwijs, en lokale gemeenschappen. Ze benadrukken dat het betrekken van deze diverse belanghebbenden kan leiden tot het vinden van creatieve oplossingen en het bevorderen van inclusief onderwijspraktijken.

Ten derde toont deze studie de belangrijke overwegingen voor het omgaan met wachtlijsten in het buitengewoon onderwijs die door VCLB medewerkers worden benadrukt. Hierbij worden verschillende essentiële aspecten benoemd. Allereerst wordt het diverse profiel van de leerlingen in het onderwijs als cruciaal beschouwd. De behoeften van leerlingen variëren sterk, vooral bij kinderen met speciale behoeften. Sommige van deze kinderen kunnen met succes worden ondersteund binnen reguliere onderwijsomgevingen, mits de juiste

aanpassingen en ondersteuning worden geboden. Voor andere leerlingen, zoals die in type 2 (kinderen met matige tot ernstige mentale beperkingen), is de ondersteuning die nodig is om te gedijen in een reguliere setting vaak niet beschikbaar. Deze kinderen hebben mogelijk intensievere zorg en gespecialiseerde interventies nodig die vaak alleen beschikbaar zijn in het buitengewoon onderwijs. Een gedifferentieerde aanpak is nodig, waarbij wordt gekeken naar de individuele behoeften van elk kind en passende ondersteuning wordt geboden op basis daarvan. Een integrale aanpak met betrokkenheid van verschillende disciplines, zoals logopedisten, kinesitherapeuten en anderen, wordt sterk aanbevolen. Door vroegtijdige interventie (bijvoorbeeld het Meld je aan platform zoals besproken in de literatuurstudie) en ondersteuning, zowel op school als thuis, kunnen problemen voorkomen en aangepakt worden voordat ze ernstiger worden. Door ouders en verzorgers te betrekken bij de ondersteuning van hun kinderen, kunnen zij een waardevolle rol spelen in het bevorderen van de ontwikkeling en het welzijn van hun kinderen. Verder pleiten bijna alle respondenten voor regelmatige overlegmomenten tussen alle betrokken partijen, zoals ouders, scholen, CLB-teams en externe dienstverleners. Deze overlegmomenten zijn cruciaal om een dieper inzicht te krijgen in de behoeften van leerlingen en om effectieve oplossingen te vinden. Door samen te werken en informatie te delen tijdens deze overlegmomenten, kunnen alle betrokkenen bijdragen aan het vinden van passende ondersteuning. Tot slot benadrukken de respondenten het belang van investeren in de uitbreiding van de capaciteit van het buitengewoon onderwijs. Het oprichten van nieuwe scholen en het uitbreiden van bestaande faciliteiten kan helpen om het tekort aan plaatsen te verminderen en alle leerlingen toegang te bieden tot passend onderwijs en ondersteuning. Het benutten van bestaande ruimtes binnen reguliere scholen of andere gebouwen om tijdelijke klaslokalen te creëren voor buitengewoon onderwijs wordt gezien als een mogelijke snelle oplossing om de capaciteit te vergroten.

# Onderzoeksaanbevelingen

Zoals deze studie aantoont valt op dat In Vlaanderen er een aanzienlijk aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs zit vergeleken met andere Europese landen. Dit duidt op een sterke focus op gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen. Echter, uit gegevens van het aanmeldsysteem "Meld je aan" blijkt een aanzienlijk tekort aan capaciteit voor bepaalde types van buitengewoon onderwijs, zoals type 2 (voor leerlingen met matige of ernstige verstandelijke beperkingen) en type 9 (voor leerlingen met autismespectrumstoornis zonder verstandelijke beperking). Dit tekort resulteert in lange wachtlijsten, wat ouders en leerlingen voor uitdagingen plaatst. Deze studie focuste zich op Antwerpen/ Vlaanderen. Als we kijken naar Zweden, zien we dat scholen voor buitengewoon onderwijs daar bijna afwezig zijn,

omdat elk kind recht heeft op onderwijs in een reguliere school dicht bij huis. Aparte scholen bestaan alleen voor dove, slechthorende, blinde leerlingen of leerlingen met ernstige spraakstoornissen, om hen te ondersteunen bij het leren van gebarentaal of braille. Sommige reguliere scholen hebben aangepaste klaslokalen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar de meeste leerlingen volgen lessen in reguliere klassen. Dit inclusieve principe is de pijler van een inclusieve maatschappij (De Ouders, 2023).

Persoonlijk sta ik achter het Zweedse systeem omdat ik erken dat buitengewoon onderwijs nodig is, maar ook zie ik de waarde van inclusief onderwijs waar kinderen in reguliere klassen samen leren. Ik ben echter geen voorstander van type basisaanbod, omdat dit naar mijn mening een vorm van selectief onderwijs is waarbij leerlingen die cognitief wel capabel zijn, maar extra tijd of hulp nodig hebben, uitgesloten worden van reguliere klassen. Vaak hebben leerkrachten door de omvang van de klassen en de diverse behoeften (gedrags- en cognitief gerelateerd) niet de ruimte om extra aandacht te geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Binnen het VCLB merk ik dat er soms vragen van scholen komen naar IQ-onderzoek, terwijl het VCLB alleen dergelijk onderzoek uitvoert bij concrete hulpvragen. Scholen vragen dit soms als mogelijk argument voor overplaatsing naar het buitengewoon lager onderwijs. Dit is een punt van zorg waarover afspraken zijn gemaakt binnen het VCLB. Ik begrijp dat dit een complexe kwestie is, maar door klassen voor type basisaanbod te reserveren voor leerlingen die dit echt nodig hebben, kunnen we ruimte creëren. Ook moeten we binnen scholen de budgetten voor zorg en externe ondersteuning uitbreiden om leerlingen in het type basisaanbod extra te ondersteunen binnen reguliere klassen. Dit zou een meer inclusieve benadering zijn waarbij kinderen het recht hebben om samen te groeien. Binnen het VCLB wordt bij het opstellen van een GC- of IAC-verslag al samengewerkt om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen. Maatschappelijk werkers binnen het VCLB kunnen deze rol blijven vervullen om scholen en ouders te ondersteunen.

Het lijkt me van belang dat toekomstig onderzoek zich focust op de effectiviteit van inclusieve onderwijsmodellen, zoals in Zweden, ten opzichte van traditionele buitengewoon onderwijsmodellen, met bijzondere aandacht voor de academische en sociale ontwikkeling van leerlingen. Bovendien is er nood aan onderzoek naar de impact van het reserveren van type basisaanbod klassen voor leerlingen met specifieke behoeften binnen reguliere scholen op de algehele capaciteit en efficiëntie van het onderwijs.

Tot slot zou het interessant zijn mocht er meer onderzoek zijn naar de effectiviteit van het uitbreiden van budgetten voor zorg en externe ondersteuning binnen reguliere scholen om leerlingen in het type basisaanbod te ondersteunen, met een focus op het verbeteren van de leerresultaten en het welzijn van deze leerlingen.

# CONCLUSIE

Door de praktijkervaringen van VCLB-medewerkers te koppelen aan theoretische inzichten, wordt het belang van een veelzijdige benadering voor de ondersteuning van leerlingen met speciale behoeften duidelijk. Deze benadering omvat nauwe samenwerking tussen scholen, ouders CLB en externe partijen, de ontwikkeling van aangepaste leerplannen en een integrale, preventieve aanpak.

Een belangrijk aspect van het werk van maatschappelijk werkers is het continu volgen van de situatie waarin gezinnen zich door de wachtlijsten bevinden. Ouders hebben minder tijd voor zichzelf, en sommige ouders zitten al in een lastige scheiding waarbij ze nu ook de opvang moeten regelen voor een kind dat niet naar school kan, wat oude conflicten kan doen oplaaien. Daarnaast moeten ouders die het al moeilijk hebben, nu ook de extra zorg op zich nemen, waardoor ze ademruimte tekortkomen. De rol van maatschappelijk werkers binnen het VLCB is van onschatbare waarde voor de ondersteuning van deze ouders, zelfs wanneer directe oplossingen niet beschikbaar zijn.

De aanbevelingen die voortkomen uit deze ervaringen benadrukken de noodzaak om het sociale netwerk te versterken en de bekendheid met beschikbare voorzieningen te vergroten, vooral voor integrale jeugdhulp en ondersteuning voor kinderen met een beperking. Daarnaast is er behoefte aan een beter begrip van de rechten van kinderen met een beperking en hun ouders, met name op financieel vlak, om hen te helpen bij het benutten van beschikbare middelen.

Het intensief opvolgen en ondersteunen van gezinnen met een kind met speciale behoeften is ook cruciaal, waarbij maatschappelijk werkers kunnen bemiddelen met instanties zoals de VDAB of het OCMW om de financiële druk te verlichten. Bovendien zijn regelmatige ronde tafelgesprekken tussen alle betrokkenen essentieel om actief op zoek te blijven naar oplossingen.

Tot slot benadrukken deze aanbevelingen het belang van het bieden van een luisterend oor en aanspreekpunt voor ouders, zelfs als het lang duurt voordat er een definitieve oplossing wordt gevonden. Dit onderstreept de noodzaak om de ondersteuning van leerlingen met speciale behoeften voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden.

Dit onderzoek werpt een licht op de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd in het onderwijslandschap voor kinderen met speciale behoeften. Hoewel er geen kant-en-klare oplossingen zijn, is het duidelijk dat er op beleidsniveau erkenning en actie nodig is om deze problemen aan te pakken.

Maatschappelijk werkers hebben een cruciale rol te spelen in het ondersteunen van zowel ouders als leerlingen en in het streven naar een inclusiever onderwijssysteem. Door blijvende beleidsinspanningen, betere samenwerking tussen onderwijsvormen en gerichte steun voor kwetsbare gezinnen kunnen we stappen zetten naar een onderwijslandschap dat echt gelijke kansen biedt voor alle kinderen.

# Bibliografie

Belgium. (2024). Buitengewoon onderwijs. Geraadpleegd op <https://www.belgium.be/nl/Leren/onderwijs/buitengewoon_onderwijs>

Onderwijskiezer. (z.d.). Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Geraadpleegd op 7 april 2024, van <https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_intro.php>

Sharma, K., & Mahapatra, B. C. (2007). Emerging trends in inclusive education. New Delhi: IVY Publication House.

Couck, D. (2024). Samenwerking CLB's. Nieuw Juridisch Weekblad, 2024(497), 169.

Lexima. (2023). Van M-Decreet naar begeleidingsdecreet. Geraadpleegd op <https://lexima.be/van-m-decreet-naar-begeleidingsdecreet/#:~:text=Steeds%20meer%20groeide%20de%20vraag,door%20een%20begeleidingsdecreet%20voor%20zorgnoden>

Onderwijs Vlaanderen. (2023). Naar een decreet leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Geraadpleegd op <https://www.onderwijs.vlaanderen.be/naar-een-decreet-leersteun-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften>

European Agency. (2021). Cross-country reports. Geraadpleegd op <https://www.european-agency.org/activities/data/cross-country-reports>

Struyf, E., Bodvin, K., & Jacobs, K. (2016). Toeleiding naar het zorgaanbod: Een onderzoek naar bestaande praktijken en verklarende factoren op kind-, gezins- en schoolniveau in het gewoon en buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. Eindrapport OBPWO, 13.

Van Quickelberghe, P. (2014). Exploratief onderzoek in het buitengewoon onderwijs naar de professionele ontwikkeling van leerkrachten in handelingsplanning.

Sebrechts, L. (2018). Onderwijsintegratie van leerlingen met een beperking in Vlaanderen: een verhaal van structurele sociale ongelijkheid (Doctoral dissertation, University of Antwerp).

Bossaert, G., Colpin, H., Pijl, S. J., & Petry, K. (2013). Truly included? A literature study focusing on the social dimension of inclusion in education. International Journal of Inclusive Education, 17(1), 60-79.

Broos, F. (2016). Beleving van ouders over het keuzeproces bij een overgang naar een individueel aangepast curriculum (IAC).

de Boer, A., Pijl, S. J., & Minnaert, A. (2010). Attitudes of parents towards inclusive education: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 25(2), 165-181. https://doi.org/10.1080/08856251003658694

de Boer, A., Pijl, S. J., & Minnaert, A. (2011). Regular primary schoolteachers’ attitudes towards inclusive education: A review of the literature. International Journal of Inclusive Education, 15(3), 331-353. https://doi.org/10.1080/13603110903030089

de Boer, A., Pijl, S. J., & Minnaert, A. (2012). Students’ attitudes towards peers with disabilities: A review of the literature. International Journal of Disability, Development and Education, 59(4), 379-392. https://doi.org/10.1080/1034912X.2012.723944

Armstrong, D. (2014). Educator perceptions of children who present with social, emotional and behavioural difficulties: A literature review with implications for recent educational policy in England and internationally. International Journal of Inclusive Education, 18(7), 731-745. https://doi.org/10.1080/13603116.2013.823245

Van Mieghem, A., Verschueren, K., Petry, K., & Struyf, E. (2018). Inclusief onderwijs: een overzicht vanuit de literatuur. Impuls voor onderwijsbegeleiding, 49(1), 13-20.

Kurniawati, F., de Boer, A. A., Minnaert, A. E. M. G., & Mangunsong, F. (2014). Characteristics of primary teacher training programmes on inclusion: A literature focus. Educational Research, 56(3), 310-326. https://doi.org/10.1080/00131881.2014.934555

Love, H. R., Zagona, A. L., Kurth, J. A., & Miller, A. L. (2017). Parents' experiences in educational decision making for children and youth with disabilities. Inclusion, 5(3), 158-172.

Mortelmans, D. (2020). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (Vol. 3). Lake Zurich, IL: Acco.

De Ouders. (2023, maart 28). *Met een rugzak vol ideeën terug uit Zweden*. <https://www.deouders.be/nieuws/detail/met-een-rugzak-vol-ideeen-terug-uit-zweden>

# Bijlagen

## Vragenlijst

### Onderzoek naar Wachtlijsten in het BuLo: Perspectieven van Maatschappelijk Werkers bij VCLB De Wissel

**Introductie**

Dankjewel dat je de tijd hebben vrijgemaakt voor deze vragenlijst. Ik waardeer enorm je bereidheid om je ervaringen en inzichten te delen met betrekking tot de uitdagingen rond wachtlijsten voor buitengewoon lager onderwijs. Ik heb hier een reeks vragen die ik graag met je wil bespreken. Deze vragen zijn ontworpen om een dieper inzicht te krijgen in jouw perspectieven, ervaringen en ideeën over de problematiek rond wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs. We kunnen deze vragen beschouwen als een leidraad, maar voel je vrij om ook andere relevante aspecten toe te voegen die je belangrijk vindt om te bespreken.

Sociaal demografische vragen:

Man/vrouw?

Leeftijd?

Woonplaats?

Hoe lang tewerkgesteld bij VCLB?

Op welke campus binnen het VCLB De Wissel ben je werkzaam?

Werk je als anker of trajecter binnen het VCLB De Wissel?

**Sleutelvragen**

Ervaar je een verschil in de aanpak van problemen afhankelijk van de rol als anker of trajectbegeleider binnen het VCLB?

Hoe beïnvloedt de rol van anker of trajectbegeleider de manier waarop je communiceert met ouders, leerlingen en andere belanghebbenden?

Hebben de verschillen in aanpak invloed op de samenwerking met andere professionals binnen het VCLB-team? Zo ja, op welke manier?

Hoe vaak bent u als maatschappelijk werker geconfronteerd met situaties waarin er wachtlijsten waren voor aanmelding in het buitengewoon lager onderwijs?

Kunt u een schatting geven van hoe vaak u als maatschappelijk werker geconfronteerd wordt met wachtlijsten voor aanmelding in het buitengewoon lager onderwijs?

Is dit een incidenteel probleem of een meer terugkerende uitdaging?

Zijn er bepaalde periodes van het jaar waarin de problemen met wachtlijsten typisch toenemen of afnemen?

Kunt u voorbeelden geven van specifieke situaties waarin u te maken heeft gehad met wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs?

Wat waren de omstandigheden rond deze gevallen en hoe hebben jullie als team hierop gereageerd?

Hoe hebben de frequentie en ernst van problemen met wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs zich in de loop van de tijd ontwikkeld?

Wat zijn de voornaamste uitdagingen die u ervaart bij het omgaan met deze wachtlijsten in het buitengewoon lager onderwijs?

Kunt u specifieke uitdagingen noemen die zich voordoen wanneer gezinnen geconfronteerd worden met wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs? (Bijvoorbeeld, financiële zorgen, emotionele stress, of andere factoren?)

Welke impact hebben wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs op het welzijn van gezinnen en kinderen waar u mee werkt?

Hoe gaan maatschappelijk werkers binnen het VCLB om met de spanning tussen de dringende behoefte van het kind aan speciale ondersteuning en de realiteit van beperkte beschikbare plaatsen op scholen voor buitengewoon onderwijs?

Zijn er logistieke uitdagingen verbonden aan het omgaan met wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs? (Bijvoorbeeld, administratieve procedures, communicatie met scholen en andere belanghebbenden, of andere praktische zaken?)

Hoe beïnvloeden de wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs de efficiëntie en effectiviteit van uw werk als maatschappelijk werker binnen het VCLB?

Zijn er bepaalde obstakels die uw vermogen om gezinnen adequaat te ondersteunen belemmeren?

Welke groepen of individuen ondervinden hier het meeste hinder van en op welke manier?

Zijn er verschillen in benadering tussen gezinnen die al ervaring hebben met het onderwijssysteem en gezinnen die voor het eerst te maken krijgen met wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs?

Wat zijn de gevolgen van vertragingen in het verkrijgen van toegang tot buitengewoon onderwijs voor de ontwikkeling en leerervaringen van kinderen met speciale behoeften? Hoe kunnen deze vertragingen hun academische en sociale groei beïnvloeden?

Zijn er alternatieven of tijdelijke oplossingen beschikbaar voor kinderen met speciale behoeften terwijl ze op een plaats op de wachtlijst wachten? Zo ja, wat zijn enkele van deze alternatieven en hoe effectief zijn ze in het ondersteunen van het kind?

Hoe kunnen maatschappelijk werkers en andere professionals binnen het VCLB-team helpen om de gevolgen van wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs te verzachten voor kinderen met speciale behoeften? Zijn er specifieke interventies of ondersteuningsprogramma's die kunnen worden geïmplementeerd?

Zijn er beleidsmaatregelen of hervormingen op het gebied van onderwijsfinanciering die kunnen bijdragen aan het verminderen van wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs? Wat zijn enkele mogelijke suggesties op dit gebied?

Hoe kunnen het CLB en scholen gezamenlijk werken aan het verbeteren van de communicatie en coördinatie met gezinnen die te maken hebben met wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs? Zijn er best practices die kunnen worden geïmplementeerd?

Welke informatie en begeleiding kunnen ouders en verzorgers ontvangen van het CLB of andere onderwijsinstellingen tijdens de periode dat ze op een plaats op de wachtlijst wachten?

In een ideale wereld wat zou volgens jou de oplossing voor het probleem zijn? Meer plaatsen of meer inclusief werken op school?