**zuhal demir**

vlaams minister van justitie en handhaving, omgeving, energie en toerisme

**antwoord**

op vraag nr. 1108 van 2 september 2022

van **mercedes van volcem**

1. a) Ik draag als minister van omgeving, zowel de betaalbaarheid als de leveringszekerheid van drinkbaar water hoog in het vaandel. Dankzij het strategisch plan drinkwaterbevoorrading dat ik liet opmaken en de grotere samenwerking in de sector, is er deze zomer steeds water uit de kraan blijven komen en zijn we niet in de gevarenzone beland. Tegelijk is de betaalbaarheid een zorg. Zeker nu de gas- en elektriciteitsprijzen door het dak gaan, kan de Vlaming een hogere drinkwaterfactuur missen als kiespijn. Ik stuurde de waterbedrijven daarom in het voorjaar al een brief met de uitdrukkelijke vraag om de tarieven voor drinkwater niet te verhogen en oplossingen te formuleren om zowel de tarieven stabiel te houden als de bevoorradingszekerheid duurzaam te blijven garanderen.

De huidige tariefplannen lopen eind dit jaar af en verschillende drinkwaterbedrijven zijn dan ook volop bezig met de voorbereiding van hun nieuwe tariefplannen. Voor ze deze kunnen indienen bij de waterregulator zijn de waterbedrijven verplicht om een openbare consultatie te houden bij hun abonnees Nu dat de consultatie achter de rug is, is het aan de WaterRegulator om de tariefplannen te beoordelen. Rekening houdend met de in de regelgeving vastgelegde termijn voor de beoordeling zal er tegen midden december voor alle waterbedrijven een beslissing van de WaterRegulator bij het tariefplan zijn.

b. Het is nu te vroeg om uitspraken te doen over de beslissing van de WaterRegulator. De beoordeling van de tariefplannen is immers nog lopend.

c. Zoals toegelicht in de commissie leefmilieu kan ik daar nu nog niet op vooruitlopen.

1. De voorbije jaren heb ik verschillende maatregelen genomen om de efficiëntie binnen de sector te verbeteren.

Met betrekking tot het afvalwater deelde ik eind 2020 de nota ‘conceptnota Assetmanager Vlaanderen’ mee aan de Vlaamse Regering. Deze heeft tot doel om het assetmanagement van het Vlaamse rioleringsstelsel effectiever en efficiënter aan te pakken. Ik gaf Aquafin en de gemeentelijke rioolbeheerders de opdracht om tegen eind 2022 te beschikken over een volledige rioolinventaris, een bijhorende risicokaart en inspectieplan tot 2027. Op deze manier hebben we zicht op de staat van de rioleringsnetten en kunnen we de middelen optimaal en efficiënt inzetten.

Daarnaast werd op 1 juli de conceptnota ‘de grote Stroomversnelling’, samen met de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2022-2027, goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Om deze stroomversnelling binnen de sector te kunnen realiseren is o.m. nood aan minder planlast door vereenvoudigde procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering.

Zo wordt momenteel een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen het Vlaamse Gewest en Aquafin dewelke focust op een meer resultaatsgerichte aansturing aan de hand van doelstellingen en opvolging van kritische prestatie indicatoren. Verder wordt de huidige projectcyclus aangepast wat zal leiden tot vereenvoudigde procedures en kortere doorlooptijden van investeringsprojecten.

Ook de gemeentelijke sanering wil ik in de toekomst op een analoge resultaatgerichte manier aangestuurd zien. Een aansturing op doelstellingen verhoogt de responsabilisering van de actoren. Op die manier zal de sector maximaal aangestuurd worden tot een efficiënte aanwending van de beschikbare middelen.

Willen we ook op lange termijn efficiëntiewinsten boeken dan moeten we ook de huidige organisatie van de drinkwater- en afvalwatersector in vraag durven stellen. De huidige organisatie van de watersector is immers versnipperd op vlak van het grondgebied waarbinnen de actoren werkzaam zijn (lokaal, regionaal, Vlaanderen), het aantal activiteiten die de actoren opnemen (één activiteit, meerdere activiteiten rond water, meerdere activiteiten ook in andere nutssectoren), de organisatievormen van de actoren (gemeentebestuur, intergemeentelijke samenwerking, naamloze vennootschap, ...).

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzocht, in overleg met de actoren, welke mogelijke organisatievormen kunnen leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit binnen de gehele sector. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel verticale samenwerkingsmodellen (binnen een sector) en horizontale samenwerkingsmodellen (tussen sectoren) kunnen leiden tot nog meer efficiëntie.. Een dergelijke organisatorische wijziging op sectorniveau, met diverse aandeelhouders, is een zeer complex gegeven en vraagt de nodige tijd. Een eerste stap hierin is alvast verdere samenwerking tussen de actoren faciliteren. Binnen de sector zijn hier reeds stappen gezet..