VRAGEN INFOSESSIE 03 09 2020

FASE OPMAAK PROJECTAANVRAAG

1. **Is er een overzicht van de steden en gemeenten die interesse hebben om samen te werken?**

* Ja, Afdeling ESF legt een lijst aan met lokale besturen en organisaties die op zoek zijn naar een partner om samen een projectvoorstel uit te werken. De lijst is te raadplegen op de oproeppagina op de ESF-website en wordt regelmatig geüpdatet.

Wil je graag opgenomen worden in de lijst? Bezorg dan je volgende gegevens aan [lisa.vanhecke@vlaanderen.be](mailto:lisa.vanhecke@vlaanderen.be):

* Naam organisatie
* Actief in volgende regio’s
* Expertise
* Contactgegevens: naam, telefoonnummer, emailadres

1. **Komt ondersteuning van het AII centraal of van het lokale contactpunt? Nemen we bv. voor ondersteuning bij het uitschrijven van een projectoproep zelf op heel korte termijn contact op met onze lokale contacten bij AII?**

* Je kan best contact opnemen met de regionale/lokale contactpersonen van AII.
* Antwerpen: [dorien.detroy@integratie-inburgering.be](mailto:dorien.detroy@integratie-inburgering.be)
* Brussel: [erika.daem@integratie-inburgering.be](mailto:erika.daem@integratie-inburgering.be)
* Limburg: [jolijn.martens@integratie-inburgering.be](mailto:jolijn.martens@integratie-inburgering.be)
* Oost-Vlaanderen: [melissa.papeleu@integratie-inburgering.be](mailto:melissa.papeleu@integratie-inburgering.be)
* Vlaams-Brabant: [hilde.capals@integratie-inburgering.be](mailto:hilde.capals@integratie-inburgering.be)
* West-Vlaanderen: [lieselot@spillebeen@integratie-inburgering.be](mailto:lieselot@spillebeen@integratie-inburgering.be)

1. **Bij wie (AGII) kunnen wij terecht om cijfermateriaal op te vragen? Of vragen we dit ook aan onze lokale contactpersoon (zoals in presentatie aangegeven)?**

* Dit gebeurt best via je lokale contactpersoon (zie boven).

1. **Kunnen kleine gemeenten samen met een grote stad indienen? Bij welke groep worden zij dan opgenomen voor de beoordeling? Kleine en/of grote gemeenten?**

* Ja, dit kan en aan kleinere steden en gemeenten wordt een samenwerking met andere lokale besturen (vb. een grote stad) zelfs aangeraden. Wanneer een grote stad mee in een projectaanvraag zit, wordt het projectvoorstel beoordeeld binnen de categorie “grote steden”.

1. **Wat is dan een grote stad?**

* Voor de verdeling in beide categorieën baseren we ons op de Belfius-classificatie ‘grote en regionale steden’ en de classificatie van centrumsteden van Statistiek Vlaanderen (<https://www.statistiekvlaanderen.be/gebiedsindelingen-centrumsteden>). Tot de grote en regionale steden behoren: Turnhout, Sint-Niklaas, Roeselare, Oostende, Mechelen, Leuven, Kortrijk, Hasselt, Gent, Genk, Brugge, Antwerpen, Aalst en Brussel. Tot de kleine steden en gemeenten behoren alle steden en gemeenten niet gevat in bovenstaande opsomming.

1. **Hoeveel projectaanvragen mag een lokale bestuur indienen?**

* Een lokaal bestuur kan verschillende aanvragen indienen, maar kan slechts 1 proeftuin uitvoeren. Het is wel mogelijk om binnen 1 proeftuin verschillende types trajecten uit te testen.

1. **Indien er meer dan 20 dossiers/proeftuinen worden ingediend, wordt er dan een selectie gemaakt?**

* Ja, van de projectvoorstellen met positief advies, worden de 20 voorstellen met de hoogste totaalscore geselecteerd. Voor grote en kleinere steden/gemeenten wordt een aparte ranking opgemaakt. De beoordeling van de projectvoorstellen gebeurt aan de hand van 3 criteria: relevantie, haalbaarheid en goed projectbeheer. In de ESF-applicatie onder oproep 507 vind je een document terug met de beoordelingsvragen. Het is nuttig om dit document door te nemen om meer zicht te krijgen op de manier waarop de projectvoorstellen zullen worden beoordeeld.

1. **Op de ESF-website vinden we enkel de eerste bijlage “inhoudelijke vragen” terug. Waar kunnen we de andere bijlagen “kosten en financiering” en “projectplanning” vinden?**

* De andere documenten voor de projectaanvraag vind je als bijlage bij de oproep (507) in de ESF-applicatie, het platform waar je de aanvraag digitaal indient: <https://esf.vlaanderen.be>

1. **I.v.m. het kwaliteitslabel: is het niet zo dat lokale besturen sowieso al voldoende kwaliteitscontroles hebben? Moet dat dan nog eens apart voor ESF?**

* Het Departement WSE werkt in samenspraak met VVSG, Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen een publiek kwaliteitssysteem uit voor de lokale besturen. Dit is nog niet geheel rond. Voorlopig dienen lokale besturen ook te voldoen aan het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen WSE.

1. **Moet er, indien er geen financieel aspect aan gekoppeld is, noodzakelijk een partnerschapsovereenkomst worden opgemaakt?**

* Neen, een formeel partnerschap is in dit geval niet vereist. Enkel wanneer de partnerorganisatie ook kosten intern personeel wenst in te brengen, is een formele partnerschapsovereenkomst nodig.

DOELGROEP

1. **Waarom is er een verschil tussen de definities van de finale doelgroep in de beleidsnota en in de projectoproep?**

* De afbakening van de doelgroep binnen de projectoproep is gebeurd in overleg met beleidsverantwoordelijken en bijgevolg afgestemd op de beleidsnota. De oproep kadert in de vernieuwing van inburgeringsbeleid en focust bijgevolg op de doelgroep “inburgeraars”.

1. **Kunnen mensen die een inburgeringscontract enkele jaren geleden hebben getekend ook deelnemen aan het traject? Vallen mensen die het inburgeringstraject al hebben doorlopen ook nog onder de beoogde doelgroep of zijn enkel inburgeraars met een lopend inburgeringscontract doelgroep?**

* De afbakening die is voorzien zijn inburgeraars met een lopend inburgeringscontract.

1. **Mogen we zelf de doelgroep bepalen, vb. focussen op gender / leeftijd?**

* Ja, dit is mogelijk. In de projectaanvraag dient deze keuze te worden gemotiveerd.

1. **Start deze pijler van inburgering meteen wanneer een inburgeringscontract wordt aangegaan of kan dit ook later?**

* Het maakt deel uit van de proeftuin om vanuit het perspectief van de inburgeraar te onderzoeken op welk moment tijdens het inburgeringstraject het traject 4de pijler het best kan worden opgestart. Aangezien er op maat moet worden gewerkt, kan dit per inburgeraar verschillen.

1. **Mag een inburgeraar dan al starten met een proeftuin als hij/zij nog bezig is met bv. NT2 en/of MO traject?**

* Ja, dit kan. Het maakt deel uit van de proeftuin om de afstemming van de 4de pijler met de andere luiken van het inburgeringstraject te onderzoeken (steeds vanuit perspectief en noden van inburgeraar).

1. **Hoe groot moet het bereik zijn (min/max aantallen)?**

* De oproep stelt geen minimum aantal begeleidingstrajecten voorop. De focus in de oproep ligt niet op aantallen, maar op het ontwikkelen, uittesten en evalueren van nieuwe dienstverlening die de sociale netwerking en participatie bij inburgeraars versterkt. Uiteraard verwachten we dat er voldoende trajecten worden opgezet zodat op voldoende grote schaal kan worden geëxperimenteerd.

1. **In de Brusselse rand is er vooral nood aan het bereiken van en het werken aan sociale netwerking en participatie van (de veel grotere groep) personen van buitenlandse herkomst die geen inburgeraar zijn. Kunnen we deze groep mee in de projectoproep steken, en zo ja, hoe moeten we dan de cofinanciering berekenen?**

* Neen, deze oproep focust zich op trajecten voor inburgeraars en de uitbouw van de 4de pijler inburgering. Andere doelgroepen van het integratiebeleid vallen buiten de scope van deze proeftuinen.

1. **De doelgroep is me nu duidelijk. Jammer dat de buddyprojecten met vluchtelingen die hun inburgeringstraject achter de rug hebben hiervoor niet in aanmerking komen. Ik dacht dat dit de oorspronkelijke bedoeling was van Minister Somers: het goeie buddyproject van Mechelen naar heel Vlaanderen brengen. Zijn hier in de toekomst toch nog mogelijkheden voor. Deze vluchtelingen hebben zeker naar duurzame tewerkstelling en hier een leven op te bouwen dergelijke buddy's nog hard nodig.**

* Deze oproep focust op inburgeraars en de uitbouw van de 4de pijler inburgering. Het is uiteraard mogelijk dat er in de toekomst binnen een ander kader verder wordt ingezet op buddytrajecten gericht op een ruimere doelgroep. Het blijft dan ook steeds zinvol om noden op het terrein te signaleren, bv. via het Lerend Netwerk.

ACTIES – TRAJECTEN

1. **Stel dat je meerdere acties binnen je stedelijke context hebt lopen? Zet je dan op meerdere trajecten en activiteiten in of is het verstandiger te focussen op 1 activiteit of 1 traject ?**

* Dit is vrij te kiezen. Het is interessant om te experimenteren met meerdere trajecten. Er moet wel rekening worden gehouden met budget en looptijd van de proeftuin, zodat het voorstel haalbaar blijft.

1. **Kan je meerdere trajecten aanduiden als ze beiden aan bod komen in je projectaanvraag?**

* Ja, in de projectaanvraag kan je meerdere trajecten aanduiden en deze verduidelijken.

1. **Kan de vernieuwing ook inhouden dat een bestaand project ook toeleiding voorziet naar andere maatschappelijke domeinen dan voorheen?**

* Een aanpassing/uitbreiding van een bestaand aanbod naar de doelgroep inburgeraars kan. In de projectaanvraag moet de innovatieve component en de meerwaarde voor de inburgeraar goed worden onderbouwd.

1. **Kan de vernieuwing van een bestaand project ook inhouden dat men zich gaat focussen op bijvoorbeeld vrouwen of kwetsbaren?**

* Ja, dit kan. In de projectaanvraag moet deze keuze worden gemotiveerd.

1. **Wat met de registratie van inburgeraars tijdens het project ?**

* Het maakt deel uit van de proeftuin om samen met de lokale partners te onderzoeken hoe de registratie en opvolging van deelnemers het meest efficiënt kan worden georganiseerd en welke afspraken hierover moeten worden gemaakt (met bijvoorbeeld het Agentschap Integratie en Inburgering). De registratie en opvolging van de trajecten vormt een van de vragen die aan bod moet komen bij de uitwerking van het operationeel kader.

1. **Het betreft een traject van minstens 40u, deze kan dus worden uitgebreid met een aantal uren?**

* Ja, in de beleidsnota is een minimum van 40u bepaald. Binnen de proeftuin kan dit worden uitgebreid wanneer dit nodig blijkt vanuit het perspectief van de inburgeraar.

1. **Mag de 40u ingevuld worden door verschillende trajecten of moet het ingevuld worden met 1 traject?**

* De manier waarop de 40u wordt ingevuld, is vrij te bepalen. Het is vooral belangrijk dat het traject acties omvat die een effectieve meerwaarde betekenen voor de inburgeraar.

1. **Is het mogelijk om de 40uren op te splitsen over 2 verschillende trajecten op basis van de nood van de inburgeraar?**

* Ja, dit kan. Zie antwoord boven.

1. **Zijn buddywerkingen voor slechts 40u wel duurzaam? Gemotiveerde vrijwilligers (buddy's) verwachten namelijk een iets volwaardige relatie, en niet om de paar weken een nieuwe inburgeraar.**

* Het maakt deel uit van de proeftuin om in de praktijk te testen op welke manier een traject van minimaal 40u zinvol kan worden ingevuld, zowel voor inburgeraar als vrijwilliger. Vragen en knelpunten die tijdens de uitvoering worden vastgesteld, bijvoorbeeld over de duur van het traject, worden opgenomen binnen het Lerend Netwerk en kunnen als lessen/aanbevelingen worden opgenomen.

1. **Begrijp ik het goed dat het operationeel kader dat er tegen 2022 moet zijn, in ieder geval ook gebaseerd moet zijn op de 4 soorten trajecten die mogelijk zijn? (Het vierde biedt natuurlijk weer veel vrijheid en mogelijkheden.)**

* Het operationeel kader moet geen volledige omschrijving geven van de diverse (types) trajecten. Het is de bedoeling dat in het operationeel kader de organisatorische en financiële aspecten voor een duurzame inbedding van de 4de pijler inburgering in het lokaal beleid worden beschreven. De vragen die hierbij minimaal aan bod moeten komen, zijn opgenomen in de projectoproep.

1. **Buddy’s: moeten een buddy altijd onder de vorm van een vrijwilliger zijn?**

* Neen, dit is niet noodzakelijk. Er kan geëxperimenteerd worden met diverse vormen van buddywerkingen.

1. **Kan een project als Oefenkansen Nederlands ook in aanmerking komen als traject? Ik denk dan vooral aan de 'zwakkere' inburgeraars waarvoor een stage of vrijwilligerswerk nog te ver gegrepen is.**

* Deze acties komen in aanmerking, voor zover ze bijdragen tot de versterking van sociale netwerking en participatie. Binnen de 4de pijler wordt gemikt op een structureler en dieper 1 op 1 contact (vb. taalbuddy) dat het sociaal netwerk van de inburgeraar versterkt, eerder dan op bijvoorbeeld conversatietafels, waarbij het concept bestaat uit het voeren van gesprekken tussen meerdere anderstaligen en 1 Nederlandstalige. Het is belangrijk dat in de projectaanvraag de meerwaarde van het traject op het vlak van versterking van het sociaal netwerk en participatie wordt aangetoond.

1. **Wat is het perspectief van de 4de pijler met 40u vrijwilligerstaken? De taken moeten de inburgeraar niet alleen netwerk opleveren, maar ook versterken en de toegang tot opleiding /tewerkstelling bevorderen. Dus moeten de vrijwilligerstaken ook een manier bieden om de competenties te versterken én valoriseren. Zijn daarover afspraken met de trajectbegeleiding, VDAB, Lokale werkgevers ..., ?**

* De doelstelling van de 4de pijler inburgering is om het sociaal netwerk en participatie te versterken. Hierbij ligt de focus op individuele, een-op-een relaties uitbouwen, zodat de inburgeraar binnen zijn stad of gemeente aanspreekpunten heeft, vertrouwenspersonen heeft, zijn netwerk uitbreidt, … Het maakt deel uit van de proeftuin om te onderzoeken op welke manier de 4de pijler zich verhoudt tot de andere componenten van het inburgeringstraject (vb. taal leren, competenties versterken, …) en te bekijken welke samenwerking nodig is met andere actoren betrokken in het inburgeringstraject.

1. **Niet zelden starten asielzoekers tijdens hun procedure een inburgeringstraject. Wat als zij verhuizen voor het einde van hun inburgeringstraject? Bijvoorbeeld na een positief of negatief advies? Of omdat er elders een andere (betere) verblijfplaats beschikbaar is?**

* Het maakt deel uit van de proeftuin om te onderzoeken op welke manier de inburgeraar en zijn traject 4de pijler wordt opgevolgd en geregistreerd, bijvoorbeeld in het geval wanneer een inburgeraar verhuist.

1. **Waarom is het nodig ieder traject afzonderlijk te beschrijven? Als we op maat van het individu werken, zal er toch al vlug een wisselwerking zijn tussen de verschillende mogelijke trajecten waartussen we kunnen kiezen (bv. versterken van competentie om vrijwilligerswerk te kunnen doen).**

* De evaluatoren moeten kunnen beoordelen of het traject dat wordt voorgesteld, relevant en haalbaar is om binnen de proeftuin op te zetten. Een wisselwerking tussen verschillende types trajecten is steeds mogelijk, indien dit zinvol is voor de inburgeraar.

1. **Wie draagt de eindverantwoordelijkheid indien de 4de pijler bij de inburgeraar mislukt (vb. ziek, start met werk …).**

* Het maakt deel uit van de proeftuin om te onderzoeken op welke manier de inburgeraar en zijn traject 4de pijler wordt opgevolgd en geregistreerd.

1. **Zijn kennismakingsstages geen kernopdracht van de VDAB, die deze stageplaatsen bovendien op Vlaams niveau kan gaan zoeken, en niet enkel lokaal, en hiervoor ook veel expertise heeft?**

* De doelstelling van de 4de pijler inburgering is om het sociaal netwerk en participatie te versterken op lokaal niveau. Een kennismakingsstage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur is een van de mogelijke acties die kan bijdragen tot deze doelstelling. Het maakt deel uit van de proeftuin om te onderzoeken op welke manier het traject van de 4de pijler zich verhoudt tot de andere componenten van het inburgeringstraject, vb. loopbaanoriëntatie.

1. **Mij lijken de voorbeelden van een kennismakingsstage niet echt relevant, de getoonde voorbeelden lijken mij als doel toeleiding naar werk te hebben en veel minder het versterken van het sociaal netwerk.**

* De praktijken die worden gepresenteerd zijn enkel inspirerende voorbeelden. Het is belangrijk dat voor een traject wordt gekozen dat een meerwaarde heeft voor de versterking van het sociaal netwerk en de participatie.

1. **Gezien het de bedoeling is om deze vierde pijler structureel te implementeren als decretale opdracht, lijkt het me in het geval van Gent logisch om dit in te bedden bij In-Gent?**

* Het maakt deel uit van de proeftuin om te onderzoeken hoe het lokaal bestuur, die de decretale opdracht krijgt voor de invulling van de 4de pijler inburgering, vorm zal geven aan de samenwerking met andere partners die een rol spelen in het inburgeringstraject.

1. **Begrijp ik het juist dat bestaande trajecten binnen bijv. inburgering die zouden overgedragen worden naar een lokaal bestuur, niet passen binnen de projectoproep?**

* Een bestaand aanbod continueren binnen de proeftuinen kan niet. In de projectaanvraag moet de innovatieve meerwaarde (vb. aanpassing/uitbreiding van het aanbod naar de doelgroep inburgeraars) worden gemotiveerd.

1. **Los van het "proeftuin"-gegeven gaat het wel 2 jaar over goeie vrijwilligers en inburgeraars (ook mensen). Is het niet wat heel los (onethisch?) om deze allemaal als testpersonen te behandelen?**

* Het is belangrijk om het opzet van de proeftuin goed te kaderen en de deelnemers, zowel inburgeraars als vrijwilligers, correct te informeren over het testtraject waarin ze meestappen. Door te werken via human centered design, krijgen de deelnemers een centrale rol in de uitwerking van een nieuwe dienstverlening. De deelnemers in de proeftuinen worden dus niet op een negatieve manier als “testpersonen” gezien, maar als actoren die mee bepalen hoe de 4de pijler inburgering wordt ingevuld.

LEREND NETWERK

1. **Zullen jullie een workshop/vorming rond human centered design organiseren als ondersteuning?**

* Ja, dit zal worden opgenomen door de procesbegeleiding bij de start van de proeftuinen. We verwachten niet dat alle lokale besturen al expertise hebben in het toepassen van methodieken van human centered design, maar we vragen wel dat de basis principes gekend zijn en dat er een engagement is om met de methodieken aan de slag te gaan.

1. **Hoeveel tijd moeten we voorzien om deel te nemen aan het Lerend netwerk?**

* Op dit moment hebben we nog geen zicht op de planning van het Lerend Netwerk en is het niet mogelijk om de collectieve en individuele ondersteuningsmomenten in uren uit te drukken. Belangrijk is dat uit de projectaanvraag een duidelijk engagement blijkt om actief deel te nemen aan het Lerend Netwerk en dat er projectmedewerkers zullen worden vrijgesteld om te kunnen participeren.

1. **Wat mogen wij verwachten van een procesbegeleider? Hoe veel keer zullen we als lokaal bestuur deze persoon horen? wat verwacht deze persoon van ons: hoe vaak wil deze persoon verslag van ons als lokaal bestuur?**

* De procesbegeleiding zal zowel collectieve als individuele ondersteuning voorzien. De individuele ondersteuning zal worden afgestemd op maat van de proeftuin. Bij de start van de proeftuinen in januari zal de procesbegeleiding de planning voorleggen en worden ook de individuele ondersteuningsnoden in kaart gebracht.

1. **Bij de projectaanvraag moeten lokale besturen als een evaluatiemethode voorstellen, terwijl het ook de taak is van de externe begeleider. Hoe kan het opgelost worden? Zal externe begeleider al bij het uitschrijven van het project betrokken worden?**

* In de projectaanvraag beschrijf je zo helder mogelijk het concept en de resultaten die je vooropstelt. Tijdens de voorbereidende fase kunnen, indien dit nodig blijkt, het concept, de resultaten en de evaluatie- en monitoringstrategie verder worden verfijnd. De procesbegeleiding zal hierin ondersteunen, rekening houdende met de expertise die reeds aanwezig is binnen de proeftuinen rond monitoring en evaluatie.

1. **Is er al gekend wie de procesbegeleiding op zich zal nemen?**

* Neen, de procedure voor de aanstelling is nog lopende.

1. **Bestaat er ook een sjabloon voor procesbegeleiding? Hoe lang dient een aanvraag voor procesbegeleiding te zijn?**

* Alle info over de overheidsopdracht voor de procesbegeleiding is te raadplegen op onze website: <https://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/overheidsopdracht-procesbegeleiding-proeftuinen-sociale-netwerking-en-participatie-voor>. Bij vragen over de overheidsopdracht, kan je ons per mail contacteren.

FASERING

1. **Hoe zien jullie de duur van de voorbereidende fase? Hoelang mag de voorbereidende fase maximaal duren?**

* Er is niet bepaald hoe lang de voorbereidende fase kan duren. De indiener moet wel rekening houden met de looptijd van de proeftuin en ervoor zorgen dat er voldoende tijd resteert voor de effectieve uitvoering en evaluatie.

KOSTEN EN FINANCIERING

1. **Kunnen gepresteerde uren tijdens de facultatieve voorbereidende fase ingebracht worden, heeft keuze voor zo'n fase invloed op timing eerste rapport?**

* Ja, de uren van de projectmedewerkers tijdens de voorbereidende fase kunnen worden ingebracht. Een voorbereidende fase heeft geen effect op de timing van de eerste rapportering.

1. **Kunnen tijdens de voorbereidende fase ook het opstellen van overeenkomsten, besluiten en dergelijke ingebracht worden onder personeelskosten?**

* Het verfijnen van het partnerschap en de projectbegroting zijn inhoudelijke projecttaken en kunnen worden geregistreerd. Het opmaken van een besluit voor het College wordt gezien als administratieve taak en kan niet worden ingebracht als personeelskost.

1. **Voor de eigen in te brengen middelen: kunnen deze middelen ook reeds bestaande kosten zijn, bijvoorbeeld bestaande tewerkstelling.**

* Ja, een medewerker die reeds in dienst is bij promotor of partner, kan als projectmedewerker worden ingezet. De loonkost van de medewerker kan dan op basis van de SUT en als eigen financiering worden ingebracht.

1. **Als wij reeds bestaande projecten lopende hebben (die wij vanuit het lokaal bestuur reeds financieren) en wij brengen hier een vernieuwend aspect aan toe (oog op 4de pijler), mogen wij dan de bestaande financiering beschouwen als onderdeel van onze 40k eigen inbreng?**

* Enkel de kosten verbonden aan het vernieuwende aspect van de dienstverlening, zijn projectkosten en kunnen als cofinanciering worden ingebracht. Kosten voor het verderzetten van bestaande dienstverlening, vallen hier niet onder.

Vb. Een medewerker die reeds in dienst is en die zijn taken binnen de bestaande dienstverlening verderzet, kan geen uren registreren op het project en als cofinanciering worden ingebracht. Een medewerker die reeds in dienst is, maar tijdens de proeftuin meewerkt aan het vernieuwende aspect van de dienstverlening, kan zijn uren wel registreren en als cofinanciering worden ingebracht.

1. **Is er geen toewijzing van personeel aan het project mogelijk?**

* Neen, binnen deze oproep is geen toewijzing van personeel mogelijk.

1. **Tijdsinzet van zelfstandigen kan ingebracht worden op basis van standaarduurtarief (SUT). Spreken we dan bv. van freelancers die ingehuurd worden om het project namens het lokale bestuur te trekken (we hebben hier goede ervaringen mee).**

* Ja, freelancers die als projectmedewerker worden ingezet om inhoudelijke projecttaken uit te voeren, kunnen hun uren op basis van de SUT inbrengen. Opgepast, administratieve taken vallen binnen het forfait van 40% en kunnen niet worden ingebracht onder interne loonkosten.

1. **Is er een mogelijkheid om - indien sterk geargumenteerd - hoger budget te bekomen; bijv. in geval van meerdere trajecten die parallel lopen en kunnen worden samengebracht ?**

* Neen, dit is niet voorzien binnen de projectoproep. Het is wel mogelijk om verschillende trajecten op te zetten, maar dan binnen het maximale budget.

1. **50% financieren = 20.000 of minstens 40.000?**

* Wanneer de maximale subsidie wordt aangevraagd van 40.000 euro, moet ook de eigen financiering minimaal 40.000 euro bedragen.

TOEKOMST

1. **Zal de Vlaamse overheid die 4e pijler blijven financieren als dit decretaal verplicht wordt voor de lokale besturen?**

* Het nieuwe inburgeringsdecreet is nog in voorbereiding. Deze oproep wordt gezien als een eenmalige stimulans om expertise op te bouwen en de lokale besturen voor te bereiden op hun nieuwe decretale opdracht. Binnen de proeftuinen willen we onderzoeken wat het voor lokale besturen in de praktijk betekent om de 4de pijler inburgering te implementeren, zowel op inhoudelijk, organisatorisch als financieel vlak. De wijze waarop de 4de pijler inburgering kan worden verankerd binnen het lokale beleid wordt beschreven in het operationeel kader dat per proeftuin wordt uitgewerkt en dat via het Lerend Netwerk op bovenlokaal niveau wordt uitgetekend.

1. **Als de 4e pijler verplicht wordt voor de inburgeraars, en wij hebben als lokaal bestuur niet meteen een passend aanbod voor hen (we vinden geen buddy of stageplaats of...). Is er dan nagedacht over de gevolgen hiervan voor de inburgeraar?**

* Het maakt deel uit van de proeftuin om te onderzoeken op welke manier de inburgeraar en zijn traject 4de pijler wordt opgevolgd en geregistreerd.

1. **Is het in de toekomst de bedoeling dat de LB alle 4 mogelijkheden aanbieden in de toekomst? Hoe gaan kleine gemeenten dat doen?**

* Dit is nog niet bepaald. Deze proeftuinen en het Lerend Netwerk hebben tot doel om na te gaan op welke manier de 4de pijler inburgering kan worden ingevuld in verschillende contexten, zowel grote steden als kleinere steden en gemeenten.