annemie turtelboom

viceminister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van begroting, financiën en energie

antwoord

op vraag nr. 46 van 9 november 2015

van rob beenders

Het advies van de Raad van State is duidelijk: een heffing op afnamepunt is juridisch correct een heffing op verbruik schendt het non bis in idem en kan dus niet ingevoerd worden. Het voorstel om de alleenstaanden tegemoet te komen via een heffing op verbruik is een voorstel dat ingaat tegen het advies van de Raad van State.

1. Het transmissienet is een federale materie, die gegevens van het aantal bedrijven die op het trasmissienet zijn aangesloten, zijn dan ook in handen van Elia. De vraag dient op federaal niveau gesteld te worden. De bedrijven die via een gesloten distributienet beleverd worden, betalen wel de energieheffing. Bovendien betalen bedrijven op het transmissienet in belangrijke mate mee aan de quotumverplichting voor groene stroom en WKK.
2. Het is niet zo dat bedrijven een afnamepunt hebben op het transmissienet van Elia én op een gesloten net aangesloten kunnen zijn. Het is het één of het andere. Bedrijven die aangesloten zijn op een gesloten distributienet (ongeacht of dit gesloten net gekoppeld is op het transmissienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of het distributienet) en in dat net, als afnemer, aangesloten zijn op een spanning ≤70 kV, zijn heffingsplichtig. Dit in tegenstelling tot gesloten distributienetten, die gewestelijke materie zijn voor zover en in de mate de spanning op het net ≤70kV is, waarbij uitgegaan mag worden van het feit dat afname zo goed als altijd op spanning ≤70kV plaatsvindt.
3. De reden voor het introduceren van de regel waarbij het de afnemer op het aansluitingspunt van het gesloten net op het publieke net (transmissienet, plaatselijk vervoernet van elektriciteit dan wel distributienet) is die heffingsplichtig is, is nu net omdat niet altijd duidelijk is wie juist de achterliggende afnemers zijn op een gesloten distributienet. Dat net is als het ware een “blinde vlek” voor de publieke netbeheerder. Bijgevolg is niet gekend hoeveel bedrijven/afnemers zich op gesloten distributienetten bevinden. Bij de erkenning van gesloten distributienetten wordt deze informatie wel meegedeeld, maar dit gegeven kan evolueren in de tijd, aangezien de beheerder van een gesloten net bijkomende netgebruikers, en dus ook afnemers, kan aansluiten op zijn net. Noch het aantal, noch het stroomverbruik van achterliggende netgebruikers op een gesloten distributienet, is gekend, daar dit behoort tot het interne beheer van gesloten distributienetten. Wél kan het totale stroomverbruik van de erkende gesloten distributienetten weergegeven worden: in totaal werd er in 2014, verdeeld over de 7 erkende gesloten distributienetten, 3,9 TWh afgenomen. Dit stroomverbruik bedraagt 9% van het totale Vlaamse stroomverbruik.
4. De industrie wordt helemaal niet ontzien. Uit de tabel die getoond werd in de commissievergadering van 7 december ll. blijkt dat de industrie wel degelijk niet ontzien wordt noch voor de quotumwijziging noch voor de heffing.
5. Benaderend kan gesteld worden dat 15% van de uitgereikte groenstroomcertificaten aan gezinnen wordt toegekend, en de resterende 85% aan bedrijven.
6. De berekening is gebaseerd op gegevens van de netbeheerders over de spreiding van de certificatenkosten over huishoudens en bedrijven, op data over verbruiken uit de energiebalans, data over certificaatplichtige leveringen en data over het aantal aansluitingspunten en het aantal gezinnen in Vlaanderen.

De berekende lastenverdeling heeft betrekking op de certificatenkosten doorgerekend via nettarieven, quota en heffing.

De berekening voor de lastenverdeling gebeurde voor 2016/2017 waarbij werd gekeken naar wie welke engagementen vastlegde.

1. De tabel is opgenomen in de toelichting bij het amendement op het Programmadecreet. De berekeningen van de inkomsten zijn ramingen op basis van gegevens verstrekt door de distributienetbeheerders. Voor de aflossing van de schulden zal rekening gehouden worden met de geïnde bedragen. Dit zal op een transparante manier gebeuren via de begroting, gezien de geïnde middelen als inkomsten ingeschreven staan bij het energiefonds en ook de uitgaven zullen zichtbaar zijn in de begroting.
2. Er zijn geen cijfers bekend over het aantal gezinnen dat zich verwarmt met elektrische verwarming. Het verbruik van dit soort verwarming zit namelijk vervat in het totale huishoudelijke verbruik dat gemeten wordt met een tweevoudige teller. Wel zijn er cijfers beschikbaar over het aantal residentiële klanten met een exclusief nachttarief, een tarief dat van toepassing is voor het verbruik van accumulatieverwarming en warmwaterboilers. Dit verbruik wordt apart gemeten. In Vlaanderen zijn er 164.500 residentiële verbruikers met exclusief nachttarief. 66% daarvan heeft een verbruik tussen 5000 kWh en 20.000 kWh. 7% heeft een verbruik van meer dan 20.000 kWh.