**Schriftelijke vragen van Martijn Otten (PvdA) aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over Energiearmoede in Leiden Noord**

**(ingediend 23 september 2021)**

*Antwoord van Burgemeester en Wethouders (ontvangen dag maand jaar):*

*Leidenaren die mogelijk deze winter in de kou zitten omdat zij de gasrekening, vanwege de stijgende gasprijzen, niet kunnen betalen. Dit scenario is reëel, doordat de energiemarkt op hol is geslagen. De prijzen voor elektriciteit en gas zijn afgelopen tijd flink gestegen, waardoor de energierekening voor veel mensen het komende jaar flink duurder gaat worden.[[1]](#footnote-2) TNO presenteerde deze week een rapport waarin ze stellen dat ruim een half miljoen huishoudens in Nederland kampen met energiearmoede: ofwel doordat ze in een slecht geïsoleerd huurhuis wonen, ofwel doordat ze geen spaargeld hebben om hun eigen koopwoning te verduurzamen.[[2]](#footnote-3) In dit onderzoek is ook gekeken naar energiearmoede per wijk en daar zijn grote verschillen te zien. In Leiden Noord is er energiearmoede bij meer dan 8% van de huishoudens, meer dan acht keer zo hoog als het percentage in het Boerhaavedistrict.[[3]](#footnote-4)*

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Otten (PvdA) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

*Leidenaren met een laag inkomen die door een nieuw en veel hoger energiecontract in de problemen komen, zouden bij de gemeente terecht moeten kunnen voor financiële ondersteuning. In de beleidsregels bijzondere bijstand 2020 wordt alleen gesproken over het vergoeden van energiekosten in relatie tot een “langdurige hoge zorgvraag” (artikel 7A). In het Beleidsplan Armoedebeleid Leiden 2019-2022 (p. 15) staat dat het maatwerkbudget bedoeld is “voor mensen die in armoede dreigen te geraken of kortdurende ondersteuning nodig hebben om erger te voorkomen” en hierbij wordt genoemd dat het kan worden ingezet als de energierekening opeens hoger uitvalt dan verwacht.*

1. Ziet het college mogelijkheden om de regels voor de bijzondere bijstand (desnoods tijdelijk) flexibeler toe te passen waardoor mensen die door de hoge energiekosten tijdens de wintermaanden mogelijk in de kou komen te zitten bij de gemeente steun kunnen krijgen? Of ziet het college andere mogelijkheden om mensen met acute problemen te helpen, bijvoorbeeld via het maatwerkbudget?
2. Mochten mensen met een laag inkomen via het maatwerkbudget in aanmerking komen voor een vergoeding van onverwacht hoge energiekosten, zou het college dat dan beter onder de aandacht kunnen brengen van Leidenaren en de sociale wijkteams?

*De PvdA vindt het belangrijk om een goede koppeling te maken tussen het helpen van mensen met verduurzaming en het Leidse armoede- en schuldenbeleid. Zo zouden mensen met geldzorgen die aankloppen bij de gemeente, een gratis energiebespaarbox aangeboden kunnen krijgen.*

1. Kan het college toelichten hoe het nu staat met de koppeling tussen gemeentelijke dienstverlening t.a.v. mensen met geldzorgen, armoederegelingen en schuldhulp, en het proactief aanbieden van energiebesparende en daarmee kostenbesparende maatregelen? Worden gratis energiebesparende maatregelen bijvoorbeeld al standaard aangeboden aan mensen die een lager inkomen hebben?

*Het compenseren van hoge energielasten is geen langetermijnoplossing voor de groeiende energiearmoede. Uiteindelijk moeten huizen verduurzaamd worden, zodat er minder energie nodig is om een huis te verwarmen. Uit het TNO-onderzoek blijkt echter dat ““bijna de helft (48%) van alle huishoudens in Nederland in een huis met relatief lage energetische kwaliteit woont dat ze niet op eigen kracht kunnen verduurzamen.”[[4]](#footnote-5) Ruim de helft hiervan zijn huurders die niet zelf kunnen beslissen over verduurzamen, de anderen zijn huiseigenaren die onvoldoende eigen vermogen of leencapaciteit hebben om zelf grote investeringen in hun te kunnen doen. Eerder onderzoek van TNO laat ook zien dat energiearme huishoudens niet in aanmerking komen voor veel generieke duurzaamheidsmaatregelen, omdat “de meeste regelingen uitgaan van financiële zelfredzaamheid en een relatief hoog vaardigheidsniveau van individuele burgers.”[[5]](#footnote-6)*

1. Weet het college hoe de aanvragen voor verschillende duurzaamheidssubsidies verdeeld zijn over de stad? Klopt de aanname dat wijken waar de energiearmoede hoger is, minder aanvragen doen voor deze subsidies, omdat er vaak sprake is van voorfinanciering?
2. In de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen (ingediend op 6 april 2021) wijst het college naar rijksregelingen en subsidies van de Provincie Zuid-Holland voor mensen met een kleine beurs. Heeft het college ook zicht op het gebruik van deze regelingen? En welke acties heeft de gemeente ondertussen ondernomen om er voor te zorgen dat meer mensen met een laag inkomen gebruik maken van deze regelingen?
3. De gemeente Amsterdam heeft dit jaar een eigen onderzoek gedaan naar de energiearmoede per stadsdeel.[[6]](#footnote-7) Denkt het college dat het voor Leiden ook zinvol zou zijn om, bijvoorbeeld via de Rekenkamercommissie, dit beter in beeld te brengen, zodat we weten in welke wijken we het meeste moeten investeren?

*De belangrijkste aanbeveling uit het TNO-onderzoek is “het met voorrang verduurzamen van de woningen die én het minst energiezuinig zijn én onderdak bieden aan huishoudens die het meest kwetsbaar zijn.”[[7]](#footnote-8) Hiermee wordt energiearmoede niet alleen voorkomen, maar kunnen we zelfs “het omgekeerde bereiken: minder betalingsproblemen, betere woningen voor meer mensen en daardoor minder gezondheidsklachten, plus een versnelling van de energietransitie.”[[8]](#footnote-9) De gemeenteraad heeft hier met de motie* ***M21.0046/05 Onderzoek Centraal Verduurzamingsprogramma*** *(unaniem aangenomen op 22 juni 2021) ook al aandacht voor gevraagd.*

1. Hoe wil het college invulling gaan geven aan het onderzoek waar de motie M21.0046/05 om vraagt?
2. Kijkt het college hierbij ook naar goede voorbeelden in Nederland, zoals het woningabonnement in Deventer, de labellening in Enschede, leaseconstructies voor zonnepanelen of de plannen van corporaties in Oost-Groningen[[9]](#footnote-10)?

Noot voor de pers (niet bestemd voor publicatie):
Voor nadere inlichtingen over deze schriftelijke vragen kan contact worden opgenomen met Martijn Otten, raadslid van PvdA Leiden (m.otten@gemeenteraadleiden.nl of 06-16936517).

1. <https://nos.nl/artikel/2398288-energiemarkt-slaat-op-hol-huishoudens-dreigen-in-de-knel-te-raken> [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://nos.nl/artikel/2398887-ruim-half-miljoen-huishoudens-leven-in-energiearmoede> [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/energiearmoede/> [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://publications.tno.nl/publication/34638646/p5uUXw/TNO-2021-M11697.pdf> (p. 5) [↑](#footnote-ref-5)
5. <http://publications.tno.nl/publication/34637343/rOK4vd/TNO-2020-energiearmoede.pdf> (p. 18) [↑](#footnote-ref-6)
6. <https://openresearch.amsterdam/image/2021/2/8/energiearmoede_in_amsterdam.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
7. <http://publications.tno.nl/publication/34637343/rOK4vd/TNO-2020-energiearmoede.pdf> (p. 18) [↑](#footnote-ref-8)
8. <https://publications.tno.nl/publication/34638646/p5uUXw/TNO-2021-M11697.pdf> (p. 8) [↑](#footnote-ref-9)
9. <https://www.huurdersinpekela.nl/wp-content/uploads/2020/02/Woonlastenonderzoek-Oost-Groningen.pdf> (p. 14) [↑](#footnote-ref-10)