### 6. Wat behoort tot het loon?

**Opgave 6.1**

1. De dga wordt geacht een loon te verdienen dat past bij de aard van de werkzaamheden. Dit loon De volgende vormen van loon zijn op Romy van toepassing:

* loon in geld – loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, zoals loon, vakantiebijslag, dertiende maand
* aanspraak, zoals de aanspraak op een pensioenuitkering en vakantiedagen
* loon in natura, zoals de beschikking over de auto van de zaak en de kerstattentie, gratis lunch (nihilwaardering)

2. Voor het kerstpakket kent de Wet LB twee waarderingsgrondslagen:

* waarde in het economisch verkeer
* factuurwaarde incl. btw van de leverancier

3. Op pensioen is de omkeerregel van toepassing. Dat wil zeggen dat de aanspraak op pensioen en de werkgeversbijdrage geen loon is, de eigen werknemersbijdrage ook geen loon is (komt in mindering op het brutoloon om tot het tabelloon/fiscale loon te komen) en de uitkering t.z.t. belast is als loon uit vroegere dienstbetrekking.

**Opgave 6.2**

1. *Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking* is loon waarvoor de werknemer arbeid heeft verricht, het is de tegenprestatie van de werkgever voor de verrichte arbeid.   
Voorbeelden: loon, vakantiebijslag, bonus, dertiende maand, winstuitkering, etc.

*Loon uit vroegere arbeid* hangt samen met in het verleden verrichte arbeid, deze vorm van loon volgt van uit een wettelijke bepaling of een afspraak c.q. collectieve afspraak met de werkgever. Voorbeelden: pensioen, transitievergoeding, aanzegvergoeding, uitkering uit een werknemersverzekering (ZW, WW en WIA), uitkering uit een ongevallenverzekeringen of WIA-hiaatverzekering, etc.

*Eindheffingsloon* is loon waarvoor de werkgever de loonheffing of alleen loonbelasting voor zijn rekening neemt. Soms op grond van een wettelijke bepaling soms door een eigen keuze van de werkgever.   
Voorbeelden van een eigen keuze: naheffingsaanslag, geschenken aan derden, tijdelijke knelpunten van ernstige aard.   
Voorbeelden van een wettelijke verplichting: overschrijding vrije ruimte in het kader van de werkkostenregeling, doorlopend afwisselend gebruik bestelauto, de pseudo-eindheffing RVU en de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding.

2. De betaling van de WGA-uitkering van Krishna door het UWV aan de werkgever is een werkgeversbetaling. Omdat Krishna de uitkering samen met het loon van de werkgever ontvangt, mag de werkgever over de uitkering ook de arbeidskorting toepassen. De werkgever betaalt over de uitkering de lage premie Awf, de hoge premie Aof, de premie Whk en de opslag WKO en de Zvw-bijdrage. Deze premies en bijdrage worden door het UWV aan de werkgever gecompenseerd. De werkgever neemt het loon en de uitkering in de loonadministratie op onder twee verschillende inkomstenverhoudingen.

3. Het uniform loonbegrip betekent dat het loon voor de loonheffing, het loon voor de werknemersverzekeringen en het loon voor de Zvw op dezelfde wijze worden vastgesteld. Er is dus één berekeningssystematiek. Er zijn wel twee uitzonderingen:

* Loon uit vroegere dienstbetrekking is wel loon voor de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en Zvw-bijdrage, maar geen loon voor de premie werknemersverzekeringen.
* Eindheffingsloon is wel loon voor de loonbelasting, maar geen loon voor de premie werknemersverzekeringen en Zvw-bijdrage. Uitzondering vormt de eindheffing in de vorm van een naheffingsaanslag.

N.B. De uitkeringen van het UWV (ZW, WW, WIA, TW en WAZO) vormen wel loon voor de premie werknemersverzekeringen

4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loontijdvak | Nummer inkomsten-verhouding | Loon in geld | Loon anders dan in geld | Fooien/  uitkeringen uit fondsen | Aftrekposten voor alle heffingen | Loon werk-nemers-verzekeringen | on voor de Zvw | Loon voor de loonbelasting/  premie volksverzekeringen |
| 5010 | 1 | 3.750 | 750 |  | 210 | 4.290 | 4.290 | 4.290 |
| Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 | Kolom 7 | Kolom 8 | Kolom 12 | Kolom 14 |

**Opgave 6.3**

1. Indien de werknemer te veel loon heeft ontvangen en dit binnen een redelijke termijn terugbetaalt, corrigeert de werkgever de loonstaat. Heeft de werkgever de loonaangifte al gedaan en is de aangiftetermijn nog niet voorbij, dan corrigeert de werkgever de loonaangifte.   
Is de loonaangiftetermijn al voorbij, dan stuurt de werkgever een correctiebericht in met een volgende aangifte.   
Indien de werkgever het te veel betaalde loon na afloop van het jaar ontdekt, moet hij het te veel betaalde loon bruto terug vragen. Dit vormt voor de werknemer negatief loon in het jaar van terugbetaling, De werkgever verrekent dit negatieve loon ineens of in meerdere betalingen aan de werknemer. De werkgever berekent loonheffingen over het saldo.  
De werkgever kan er ook voor kiezen om het negatieve loon niet te verrekenen. De werknemer mag dit negatieve loon dan verrekenen in de aangifte inkomstenbelasting in het jaar van terugbetaling. De werkgever verstrekte een negatieve jaaropgaaf.

2. Indien een werkgever met een werknemer een nettoloon heeft afgesproken, heeft hij zich tot de werknemer verbonden om dit bedrag ook te betalen. Inhoudingen op het loon komen dan voor rekening en risico van de werkgever. Wijzigen in de loonheffing of premies voor aanspraken komen dan ten gunste of ten laste van de werkgever. Een verhoging van de pensioenpremie komt dan geheel voor rekening van de werkgever.

3. Loon in natura wordt gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer, tenzij de werkgever beschikt over een factuur van de leverancier. De waarde van het loon is dan de factuurwaarde inclusief btw (21%). Dus in dit geval € 300 x 1,21 = € 363.

**Opgave 6.4**

d. is geen loon

**Opgave 6.5**

a. behoort niet tot het uniform loon

d. vormt een werkgeverslast

**Opgave 6.6**

a. kan belast zijn voor alle loonheffingen

b. hier kan de Zvw-bijdrage op worden ingehouden

e. is belast voor de loonheffing

**Opgave 6.7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uitkering** | **Premie werknemers- verzekeringen verschuldigd** | |
|  | **Ja** | **Nee** |
| Aanvulling werkgever op de ZW | X |  |
| AOW |  | X |
| IOAW |  | X |
| Loonbetaling bij ziekte | X |  |
| Lijfrente |  | X |
| Toeslagenwet | X |  |
| Wajong |  | X |
| Wazo | X |  |
| WW | X |  |

b. Dit is in het algemeen gunstig voor zowel werkgever als werknemer

**Opgave 6.8**

**Opgaven 6.9**

1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Inkoop-waarde incl. btw** | **Consu-**  **menten-prijs** | **Wettelijk forfait** |
| Bedrijfsfitness buiten de werkruimte | X |  |  |
| De werkgever heeft geen inkoopfactuur |  | X |  |
| De factuur komt van een verbonden vennootschap |  | X |  |
| Fiets, in eigendom aan de werknemer verstrekt | X |  |  |
| Genot van huisvesting en inwoning |  |  | X |
| Maaltijd genoten in bedrijfsrestaurant |  |  | X |
| Product uit eigen bedrijf met korting |  | X |  |
| Vergoeding voor zakelijke kilometers met de privéauto van de werknemer |  |  | X |
| Verstrekking van kleding (geen werkkleding) | X |  |  |

2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Loon** | **Geen belast loon** | **Altijd loon werknemer** | **Niet ten koste van vrije ruimte** | **Loon dat in vrije ruimte valt** | **Geen loon** |
| Bovenmatig deel van de gerichte  vrijstelling\* | X |  |  |  |  |  |
| Dienstwoning |  |  | X |  |  |  |
| Gerichte vrijstelling |  | X |  |  |  |  |
| Loon in geld | X |  |  |  |  |  |
| Nihilwaardering \*) |  | X |  |  |  |  |
| Producten uit eigen bedrijf voor postactieve werknemers |  |  |  |  | X |  |
| Uitkering o.g.v. vrijgestelde aanspraak |  |  | X |  |  |  |
| Vergoeding van een boete |  |  | X |  |  |  |
| Vergoeding van intermediaire kosten |  |  |  |  |  | X |
| Voordeel buiten dienstbetrekking |  |  |  |  |  | X |

\* Soms kunnen meerdere opties van toepassing zijn. De opdracht is om het meest passende item te kiezen.

**Opgave 6.10**

1. De onderstaande looncomponenten behoren in ieder geval tot de grondslag voor de premie werknemersverzekeringen en de Zvw-bijdrage:

* haar maandloon
* de evenredige vakantiebijslag
* de waarde van de nog niet opgenomen vakantiedagen

2. De onderstaande looncomponenten kan de werkgever aanwijzen als eindheffing:

* de ter beschikking gestelde mobiele telefoon mag ze houden

3. De onderstaande looncomponenten komen voort uit een aanspraak.

* de waarde van de nog niet opgenomen vakantiedagen
* de transitievergoeding

**Opgave 6.11**

1. Werkgever Koloriet bv mag onderstaande vergoedingen, verstrekkingen onbelast toekennen:

* een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van 100 km per dag ad € 0,23 per km, omdat het een gerichte vrijstelling betreft
* koffie en frisdank, omdat het een nihilwaardering betreft
* de maaltijd in de bedrijfskantine, de werkgever wijst dit dan aan als eindheffingsloon en brengt ten late van de vrije ruimte

2. Het rentevoordeel van de lening waarvan de rente in aanmerking komt als rente eigenwoningschuld is altijd loon voor de werknemer. Dit mag de werkgever niet aanwijzen als eindheffingsloon.

3. Ingeval van een woonrecht had Ferdinand de waarde van het woonrecht ad € 1.200 bij het loon geteld gekregen waarover hij loonheffing zou hebben betaald. Het verschil in loonheffing tussen € 3.200 en € 4.400 bedraagt € 570,50 per maand, rekening houdend met de heffingskortingen. Daarnaast rust op hem dan nog de verplichting tot aflossing van de lening (=overnameverplichting) bij ontslag. Dit is aanzienlijk duurder.

*Ter info. Bij de (hypothecaire) lening van de werkgever bij een marktrente van 4,28%   
(3%/0,7 = 4,28%) krijgt hij een rentevoordeel van 1,28% bij het jaarinkomen geteld.   
Gegeven is dat de annuïteit (rente en aflossing) € 1.200 per maand bedraagt.*

*De hoofdsom is dan € 1.200 = (0,0025 / (1-(1,0025)^-360) x hoofdsom. De hoofdsom is dan € 284.627. De bijtelling van het rentevoordeel is dan 1,28% x € 284.627 = € 3.643,22 per jaar.*

Niet cijfermatig onderbouwd kun je ook stellen dat bij de lening alleen een deel van de rente bij het (jaar)loon wordt geteld. Bij een woongenot is dat de volledige waarde van € 1.200. Dat gelijk is aan de rente en de aflossing

**Opgave 6.12**

1. Het belastbaar loon van Jac is dan:

|  |  |
| --- | --- |
| Looncomponent | Fiscaal |
| Brutoloon | € 3.500 |
| Werknemersbijdrage pensioen | – € 185 |
| Bijdrage vakantiefonds | + € 280 |
| Belastbaar loon (tabelloon) | € 3.595 |

2. Het opgenomen bedrag van € 3.000 uit het vakantiefonds is een onbelaste opname omdat over de betaling van de werkgever al loonheffing is berekend en ingehouden.

3. Het pensioen van Jac dat t.z.t. door het pensioenfonds zal worden betaald, is loon uit vroegere dienstbetrekking, waarop het pensioenfonds loonheffing (volgens de groene tabel) en Zvw-bijdrage zal inhouden.

**Opgave 6.13**

1. De reis- en verblijfkosten en de bonus voor Peter van de Wetering zijn in de zin van de inkomstenbelasting resultaat uit overige werkzaamheden. Er is namelijk met Peter geen dienstbetrekking tot stand gekomen, waardoor de bonus niet als loon kan worden aangemerkt. De reiskosten zijn voor Peter aftrekbaar van het resultaat tot een bedrag van € 0,23 per km.

2. Indien Younes de reiskostenvergoeding en de bonus heeft ontvangen nadat hij het aanbod van de dienstbetrekking heeft aanvaard, is sprake van loon ten aanzien van de bonus. De reiskostenvergoeding mag tot een bedrag van € 0,23 per km onbelast worden vergoed. Anders is ook bij Younes sprake van resultaat uit overige werkzaamheden.

3. Voor de andere medewerker van Rice bv is sprake van een werkgeversbetaling. De uitkering van het UWV moet Rice bv aanmerken als loon voor alle loonheffingen.

4. De WIA-uitkering is loon uit vroegere dienstbetrekking en Rice bv kan deze om die reden niet als eindheffingsloon aanwijzen om ten laste van de vrije ruimte te brengen.

5. De ontslagvergoeding wordt in de heffing betrokken op het genietingsmoment. Dat is op het moment van betaling op 4 januari. De regel dat geen rekening wordt gehouden met het genietingsmoment als het loon op een ongebruikelijk tijdstip wordt genoten is niet aan de orde omdat het tijdstip objectief bepaald is.

**Opgave 6.14**

1. De jubileumuitkering van Marga is een onbelaste uitkering indien zij deze ontvangt nadat zij minimaal 25 jaar in dienst is geweest bij Jabo BV of een van de rechtsvoorgangers. De bedrijfsfitness is een voorziening op de werkplek en daarmee is het gebruik ervan nihil gewaardeerd. De korting op de kleding is een gerichte vrijstelling in de vorm van producten uit het eigen bedrijf. De korting bedraagt maximaal 20% op de waarde in het economisch verkeer (consumentenprijs) tot een maximum van € 500 per jaar per persoon. Aangezien 30% korting wordt genoten, is 10% belast als loon in natura.

2. Vergoedingen van de zorgkosten die onder het eigen risico vallen zijn loon. Het recht op de vergoeding is meer dan € 27. Wel is het mogelijk dat de vergoeding wordt aangewezen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte wordt gebracht.

3. De reiskostenvergoeding t/m € 0,23 per km woon-werkverkeer is een gerichte vrijstelling. Het bedrag boven € 0,23 per km kan Jabo bv als eindheffingsloon aanwijzen en ten laste van de vrije ruimte brengen.

**Opgave 6.15**

1. De premie voor een WIA-hiaatverzekering is een premie voor een aanspraak. De werkgeverspremie wordt gezien als onderdeel van de aanspraak en is daarmee geen loon   
(art. 11 lid 1 letter f LB.

2. Het moment van verkrijgen van het optierecht is geen genietingsmoment voor aandelenopties. Het moment waarop de verkregen aandelen door uitoefening van het optierecht verhandelbaar worden, is een genietingsmoment (hoofdregel). Indien de werknemer ervoor kiest, kan ook het moment van verkrijging van de aandelen door het uitoefenen van het optierecht als genietingsmoment worden aangemerkt. Het verschil tussen de waarde op het moment van verhandelbaarheid of het moment van verkrijgen van de aandelen en de waarde van de aandelen volgens het optierecht is loon. De eigen bijdrage die de werknemer heeft betaald, komt in mindering op dat loon. Prijsgeven van een bonus of andere looncomponent wordt niet gezien als eigen bijdrage.

Uitwerking:

Waarde op het verhandelmoment: 100 x € 45 = € 4.500

Waarde volgens het optierecht: 100 x € 11 = € 1.100 af

Verschil € 3.400

3. De premiekorting voor de aanvullende zorgverzekering en de tandartsdekking behoren niet tot het loon. Deze korting komt niet voor uit de dienstbetrekking, maar komt voort uit de collectiviteit. Een zorgverzekeraar biedt deze korting ook bij andere collectiviteiten buiten de dienstbetrekking om.

4. Marleen heeft de armband gekregen door een bijzondere inspanning voor een klant. Daarmee is sprake van een causaal verband met de dienstbetrekking. Er is sprake van loon van derden. De werkgever hoeft geen loonheffing over de waarde ervan in te houden en premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw te betalen. De waarde van de armband is resultaat uit overige werkzaamheden voor de inkomstenbelasting. Komt de armband toe aan de werkgever en mag Marleen deze houden, dan is wel sprake van loonheffingen.

5. Het gebruikelijk loon van Gerard Peters is als volgt:

|  |  |
| --- | --- |
| Looncomponent | Fiscaal loon |
| Bruto maandloon € 4.200 x 12 | € 50.400 |
| Vakantiebijslag | + € 4.032 |
| Bijtelling privégebruik auto 22% x € 35.000 | + € 7.700 |
| Werknemersbijdrage pensioenpremie  5% x (€ 54.432 – € 18.475) | – € 1.797,85 |
| Gebruikelijk loon | € 60.334,15 |

Gebruikelijk loon afgerond € 60.334

**Opgave 6.16**

1. Bij de loonopstelling komt de WGA-premie alleen in mindering in de financiële bruto-nettoberekening. Met andere woorden: bij het bepalen van het fiscale loon (tabelloon) wordt geen rekening gehouden met het verhalen van de WGA-premie (art. 11c Wet LB).

2. Het nettobedrag dat Lion Fashion in september over op de bankrekening van Gerda Versteeg overmaakt, volgt uit onderstaande opstelling.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Looncomponent** | **Fiscaal loon** | **Bruto-netto** |
| Brutoloon | € 3.000 | € 3.000 |
| Werknemersbijdrage pensioenpremie | – € 200 | – € 200 |
| Tabelloon | € 2.800 |  |
| Loonheffing |  | – € 355 |
| Verhaalde WGA-premie |  | – € 10 |
| Onbelaste reiskostenvergoeding |  | + € 100 |
| Netto |  | € 2.535 |

3. De loonkosten voor Lion Fashion met betrekking tot Gerda Versteeg over september bedragen in de financiële administratie:

|  |  |
| --- | --- |
| Brutoloon | € 3.000 |
| Vakantiebijslag | + € 240 |
| Reiskostenvergoeding | + € 100 |
| Werkgeversaandeel pensioenpremie | + € 200 |
| Premie werknemersverzekeringen\* | + € 490 |
| Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW | + € 189 |
| Totaal werkgeverslasten | € 4.219 |

\* Premie werknemersverzekeringen minus de verhaalde WGA-premie ad € 10

N.B. In deze casus zijn de premie werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw over de vakantiebijslag niet benoemd of opgenomen in het bedrag van € 500.

**Opgave 6.17**

1. Bij de berekening van de loonheffingen moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 3.000. Bij de vaststelling van het loon is rekening gehouden met de te ontvangen betalingen door derden (art. 12 Wet LB jo. art. 3.6 Uitv.reg. LB).

2. Bij de aangifte inkomstenbelasting geeft Gerome de lagere ontvangen van derden aan. Omdat de werkgever rekening heeft gehouden met een bedrag van € 2.400, heeft de werkgever te veel loonheffing ingehouden. Het te veel aan ingehouden loonheffing ontvangt Gerome terug via de aangifte inkomstenbelasting. Als de werkgever kennis heeft van het lagere bedrag van betaling door derden, volgt via de VCR-rekenmethodiek de juiste afdracht van premie werknemersverzekeringen en Zvw-bijdrage.

3. Omdat de werkgever betaalt conform de cao, is met de te ontvangen fooien blijkbaar geen rekening gehouden. Daarom gaat de werkgever uit van het loon ad € 2.850.

**Opgave 6.18**

1. Nee. De activiteiten van Peter Jansen vloeien niet voort uit de dienstbetrekking. Dat hij materiaal betrekt uit het snoeiafval, komt voort uit een afspraak tussen Peter en de werkgever De Den bv. De inkomsten uit de verkoop zijn voor Peter resultaat uit overige werkzaamheden. Deze moet hij opgeven in de aangifte inkomstenbelasting. De kosten van de huur van de plek op het parkeerterrein zijn kosten om resultaat uit overige werkzaamheden te verwerven.

2. Geen. In deze situatie is sprake van het ontvangen van loon op een ongebruikelijk tijdstip waarmee van de vaststelling van de loonheffingen geen rekening wordt gehouden. Omdat Corine in de positie is dit soort afspraken eigenhandig te maken, is deze regel in de Wet LB opgenomen.

3. De zoon van de heer Jansen geniet een betaling van een inhoudingsplichtige, in het kader van de dienstbetrekking van een ander. Er is echter geen sprake van een echte dienstbetrekking van de zoon. De inhoudingsplichtige houdt loonheffing in volgens de groene tabel. Bij een periodieke betaling draagt deze ook ZWV-bijdrage af.

4. Hier is sprake van het inrichten van een werkplek om deze aan de normen van de Arbowet te laten voldoen. Daarvoor bestaat een gerichte vrijstelling in art. 31a lid 2 letter h Wet LB jo. art. 8.4a Uitv.reg. LB. Daarmee is juist gehandeld.

5. De klusjesmannen werken voor Stef Jansen ten behoeve van zijn persoonlijke aangelegenheden. Daarom is geen sprake van aanneming van werk in de zin van de wet LB.

6. De loonvordering van Antoine en Beatrice zijn in september vorderbaar maar niet inbaar. Er is dus geen sprake van een genietingsmoment per september. Per december is het loon vorderbaar geworden door de afspraak met De Den bv, dan is het loon vorderbaar en inbaar geworden. De verloning moet dan plaatsvinden. Met Cilay is geen nadere afspraak gemaakt. Ook haar overwerkloon is vorderbaar in september, maar ook niet inbaar. Zodra haar overwerkloon inbaar wordt, is ook sprake van een genietingsmoment en moet de overwerkvergoeding verloond worden (art. 13a Wet LB).

**Opgave 6.19**

1. De aanspraak op de overlijdensuitkering ten gevolge van een ongeval is onbelast. De uitkering is onbelast voor zover de uitkering niet hoger is dan 3 x het loon over een maand.

Het loon over een maand is gelijk aan het fiscale loon ad € 2.635. Daarbij mag worden opgeteld de eigen bijdrage in de pensioenpremie van € 215 plus een evenredig deel van de vakantiebijslag ad € 228 (8% x € 2.850). De eindejaarsuitkering is niet gegarandeerd. Dus deze behoort niet tot het loon over een maand.

Het loon over een maand bedraagt dan: € 2.635 + € 215 + € 228 = € 3.078.

De overlijdensuitkering is onbelast t/m 3 x € 3.078 = € 9.234. Het meerdere is belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

2. Art. 11 Wet LB jo. art. 3.1 Uitv.reg. LB.

3. De uitkeringen in verband met invaliditeit behoren tot het loon. Volgens art. 11 Wet LB is alleen de aanspraak volledig onbelast en de eenmalige overlijdensuitkering t/m 3 x het loon over een maand.

4. De uitkering bij invaliditeit is loon uit vroegere dienstbetrekking (art. 10 jo. art. 25 jo. art. 26 Wet LB.

**Opgave 6.20**

1. Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking wordt genoten alsmede hetgeen wordt verstrekt of ter beschikking gesteld in het kader van de dienstbetrekking. Aangezien het gaat om zakelijke auto’s, is sprake van een causaal verband met de dienstbetrekking. De waarde van de airmiles zijn dus belast loon.

2. John mag gebruikmaken van de maaltijd, maar doet dat niet. Er is daarom geen genietingsmoment. Daarom is ook geen sprake van belast loon.

3. Nee. Er bestaat volgens de cao geen vergoedingsrecht voor een niet genuttigde maaltijd. Daarom ontbreekt ook in deze situatie het genietingsmoment. Loonheffing is daarom niet aan de orde.

4. Omdat de klusjes door de buurman volledig zelfstandig worden uitgeoefend, is geen sprake van een gezagsverhouding en daarmee ook niet van een dienstbetrekking. De fictieve dienstbetrekking aanneming van werk ligt meer voor de hand, indien de werkzaamheden niet ten behoeve van de persoonlijke aangelegenheden worden uitgevoerd. De buurman is ook een zelfstandig ondernemer die winst uit onderneming geniet.