freya van den bossche

vlaams minister van energie, wonen, steden en sociale economie

antwoord

op vraag nr. 501 van 20

van veli yüksel

1. In 2005 werden in Vlaanderen in totaal 24 windturbines in dienst genomen, samen goed voor een opgesteld vermogen van ongeveer 46 MW.
2. Volgens de informatie waarover de VREG beschikt, werd in 2005 aan twee particulieren telkens één groenestroomcertificaat toegekend voor de productie van groene stroom op basis van windenergie. In totaal werden er voor de groenestroomproductie in 2005 uit windenergie 154.446 groenestroomcertificaten uitgereikt.
3. Windenergie wordt door de Vlaamse overheid ondersteund via twee kanalen. Enerzijds is er het systeem van verhandelbare groenestroomcertificaten voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen waar ook windenergie voor in aanmerking komt. Per 1.000 kWh hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit wordt dergelijk certificaat uitgereikt. Dit certificaat wordt op de markt verhandeld met de elektriciteitsleveranciers als vragende partij. Op de certificatenmarkt werd in 2005 een gemiddelde prijs van 110 € betaald voor één groenestroom­certificaat.

Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid in een investeringssteunprogramma voor ondernemingen, de ecologiepremie, die ecologische investeringen doorvoeren. Ook het plaatsen van een windturbine wordt hiertoe gerekend. Dit programma wordt gecoördineerd door het Agentschap Ondernemen. Voor detailinformatie over de steun aan ondernemingen die investeren in wind­energie verwijs ik u graag naar mijn collega bevoegd voor het economisch ondersteuningsbeleid, Kris Peeters.

1. In 2009 werden in totaal 23 turbines in dienst gesteld die samen een vermogen van goed 50 MW vertegenwoordigen.
2. Grootschalige windenergie wordt in Vlaanderen ontwikkeld door gespecialiseerde onderne­mingen. Het aandeel van particuliere windenergie in de totale windenergieproductie was ook in 2009 verwaarloosbaar. Slechts een vijftigtal van de 383.721 groenestroomcertificaten die werden uitgereikt voor de groenestroomproductie in 2009 had betrekking op particulieren.
3. Zie antwoord vraag 3.
4. Medio 2006 werd een actualisatie van de omzendbrief “Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines” goedgekeurd, de ‘omzendbrief EME/2006/01 van 12 mei 2006’. Deze omzendbrief betreft de grootschalige windturbines, waarvoor de vergunningen worden verleend door de provincie en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. De vorige versie dateerde van 2000. Op basis van de opgedane ervaringen in Vlaanderen met de inplanting van windmolens enerzijds en met het oog op het benutten van het aanwezige potentieel anderzijds, was een actualisatie van de omzendbrief noodzakelijk. Deze nieuwe omzendbrief reikt oplossingen aan om de huidige knelpunten te verhelpen, zodat windenergie - ook op het land -, voldoende ontwikkelingskansen krijgt. De omzendbrief bevat een afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines in Vlaanderen. De omzendbrief brengt op die manier de verschillende aspecten samen die verbonden zijn met de oprichting van windturbines. De omzendbrief van 12 mei 2006 voorziet tevens in de oprichting van een Interdepartementale Windwerkgroep Windenergie binnen de Vlaamse overheid waarin de diverse beleidsdomeinen zijn vertegenwoordigd. Aan de hand van dit afwegingskader en de gestelde randvoorwaarden worden vergunningsaanvragen getoetst en beoordeeld om tot een gecoördineerd advies aan de vergunningsverlenende instantie te komen. Het doel van deze omzendbrief is dus een gecoördineerde aanpak van de verschillende betrokken overheidsdiensten in de adviesverlening. De Vlaamse Regering voerde op 30 april 2009 door middel van een omzendbrief, ook een beoordelingskader in voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines.
5. Belangrijke initiatieven voor deze legislatuur inzake de verdere uitbouw van windenergie in Vlaanderen zijn overduidelijk de omzetting van de nieuwe Europese richtlijn hernieuwbare energie met hierin ondermeer het verbeteren van de bestaande vergunningsprocedures en het creëren van een coherent kader van voorwaarden inzake het aansluiten van hernieuwbare energieproductie op het elektriciteitsnet. Specifiek wordt ernaar gestreefd om in samenwerking met het beleidsveld Ruimtelijke Ordening een nieuw ruimtelijk kader voor hernieuwbare energie uit te werken. Hierbij staat het verder benutten van de potentie voor windenergie van de verschillende havens centraal.

Ook het verder ontwikkelen van een stabiel investeringsklimaat door middel van het verder optimaliseren van het ondersteuningssysteem voor hernieuwbare energiebronnen is een voornaam aandachtspunt.