Svar på fråga 2018/19:119 av Alexandra Anstrell (M)  
NIU på Berga naturbruksgymnasium

Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag ser på idrottsgymnasiernas möjligheter att bedriva sin verksamhet utan att stängas ned på grund av de kostnader som oundvikligen medföljer idrotten.

Jag vill börja med att framhålla en avgiftsfri skolgång är en mycket viktig grundprincip för svensk skola, så viktig att det finns reglerat i skollagen. Det är således beslutat av riksdagen. En annan viktig grundprincip, reglerad i skollagen, är att alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning inom skolväsendet.

Jag och regeringen är medvetna om de problem som Alexandra Anstrell framhåller. Statens skolverk har dessutom påtalat att det behövs en översyn av dimensioneringen och organiseringen av nuvarande system när det gäller riksidrottsgymnasierna och de nationellt godkända idrottsutbildningarna. Vidare framhåller Skolverket, att det faktum att specialidrottsförbund ska tillstyrka nationellt godkända idrottsutbildningar har lett till att olika och ibland för höga krav ställs på dessa utbildningar, att de nationellt godkända idrottsutbildningarna har ökat i omfattning vilket lett till höga kostnader för kommunerna samt att fördelningen av platser mellan kvinnor och män på idrottsutbildningarna kan behöva ses över.

Det finns således risk att det finns ett flertal problem med idrottsutbildningarna och det räcker inte med enstaka ändringar i regelverket för att lösa dessa.

Idrottsutbildningarna omfattar idag sammanlagt cirka 9 000 elever varav cirka 1 000 studerar vid riksidrottsgymnasium och cirka 8 000 elever vid de nationellt godkända idrottsutbildningarna. Min och regeringens ambition är att det även framöver ska vara möjligt för elitidrottande ungdomar att kombinera elitsatsning med gymnasieutbildning. Det krävs då att dessa fungerar tillfredställande.

Stockholm den 13 februari 2019

Anna Ekström