**matthias diependaele**

vlaams minister van financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed

**antwoord**

op vraag nr. 116 van 9 januari 2023

van **anke van dermeersch**

1. Alle relanceprojecten (VV001- VV158 + VV181) die vanuit de relanceprovisie worden gefinancierd, worden ook apart gemonitord en hebben steeds impact op de begroting en op het vorderingensaldo. Enkel voor het project ‘Hefboom’ (cfr. VV153) is er geen impact op het vorderingensaldo omdat het een financiële verrichting (zgn ESR 8) betreft. De hervormingsprojecten (VV 159-VV 180)worden gefinancierd op reguliere kredieten. Voor een meer gedetailleerde beschrijving over de financieringswijze verwijzen we naar de projectfiches van de [voortgangsrapportering Vlaamse Veerkracht](https://www.vlaanderen.be/publicaties/relanceplan-vlaamse-veerkracht-monitoringsrapport).
2. Op 31 december 2022 werd 4,086 miljard euro of 95% van de 4,3 miljard euro **vastgelegd** en 1,31 miljard of 30,4% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen **vereffend**. Deze cijfers zullen nog beperkt wijzigen op basis van de definitieve gegevens in de jaarrekeningen.

Voor de hervormingsprojecten 163-166 en 170,171 werden er verbintenissen aangegaan die geen impact hebben op het vorderingensaldo. Het betreft immers kapitaalparticipaties of de toekenning van waarborgen. Voor meer detail verwijzen we door naar de projectfiches van de voortgangsrapportering Vlaamse Veerkracht en naar de beleids- en begrotingstoelichting bij uitvoering.

1. De hervormingsprojecten worden met reguliere middelen gefinancierd en worden toegelicht in de beleids- en begrotingstoelichting bij uitvoering.
2. Op 30 juni 2022 heeft de Europese Commissie inderdaad de definitieve berekening van de maximale financiële bijdrage die lidstaten ontvangen uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (RRF) aangekondigd. België kan uiteindelijk rekenen op 4.524.565.000 EUR aan Europese subsidies. Het Overlegcomité heeft de afgesproken verdeelsleutel, waaronder Vlaanderen 38,06% van de middelen ontvangt, niet opnieuw besproken.
3. De Vlaamse Regering voert het plan Vlaamse Veerkracht integraal uit. In de Vlaamse begroting werd een algemene relanceprovisie van 4,3 miljard euro ingeschreven ter financiering van het plan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Overheid prefinanciert de hele relanceprovisie. Naargelang de betaalaanvragen in het kader van het Plan voor Herstel en Veerkracht bij de Europese Commissie worden ingediend en goedgekeurd, wordt onze begroting aangezuiverd met het Vlaams aandeel van de Europese middelen die worden ontvangen.

Het feit dat de maximale financiële bijdrage die België ontvangt uit het RRF lager is dan verwacht betekent dat er minder ontvangen zal worden dan initieel begroot terwijl de uitgaven gelijk blijven. Dit heeft dus een impact op het begrotingssaldo en de schuld.

1. De Europese steun is gekoppeld aan het behalen van de mijlpalen en daarvoor verwijzen we naar de [voortgangsrapportering Vlaamse Veerkracht](https://www.vlaanderen.be/publicaties/relanceplan-vlaamse-veerkracht-monitoringsrapport). Het is niet mogelijk om in deze fase een uitspraak over te doen over welke mijlpalen wel en niet zullen gehaald worden.
2. Samen met de andere entiteiten wordt momenteel een herziening van het nationale Plan voor Herstel een Veerkracht voorbereid. Zoals gesteld in het antwoord op vraag 5, zullen alle projecten opgenomen in Vlaamse Veerkracht worden uitgevoerd. De aanpassing van het Belgische plan om het in lijn te brengen met de verminderde bijdrage heeft dus geen invloed op de samenstelling van het Vlaamse Herstelplan. Het enige gevolg is dat de verhouding van financieringsbronnen van de relanceprovisie van waaruit het Vlaamse herstelplan wordt gefinancierd zal wijzigen.
3. EU-lidstaten waarvan het RRF-plan werd goedgekeurd, hebben recht op een voorfinanciering van maximaal 13 procent van het totaalbedrag. Voor België kwam dit neer op ongeveer 770 miljoen euro. Op basis van de tussen de entiteiten overeengekomen verdeelsleutel heeft Vlaanderen zijn aandeel van 38,06 procent uit de prefinanciering ontvangen, wat neerkomt op 293.098.213,78 EUR.

Lidstaten kunnen twee keer per jaar een gemotiveerd betalingsverzoek bij de Europese Commissie indienen. Momenteel bereiden de federale overheid en de gefedereerde entiteiten samen de eerste betaalaanvraag voor.

Wat betreft de financiering van projecten, zie antwoord op vraag 5. De Vlaamse Overheid (pre)financiert via de Relanceprovisie en voor de RRF-projecten wordt een deel van de VEK-uitvoering gerecupereerd via de centraal ontvangen RRF-middelen.