**Ronde tafel 23 juni 2017 - schrappen gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken**

Dit paper is geschreven namens de gezamenlijke provincies ten behoeve van het rondetafelgesprek ‘Schrappen gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken’. De gezamenlijke provincies danken de leden van de Tweede Kamer voor hun uitnodiging. Wij zijn erg tevreden met de moties Van Tongeren/Jan Vos ([34550-XIII-46](https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z19775&did=2016D40757)) en het amendement Bosman ([34627-1](https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D03185)) over de afschaffing van de gasaansluitplicht. Hieronder lichten wij het standpunt en de rol van de provincies in de overstap naar gasloze wijken toe.

*Ons standpunt*

* Om de overgang naar nieuwe CO2-loze of -arme verwarmingsopties te faciliteren is het nodig dat het Rijk financiële, juridische en fiscale regels opstelt om betrokken partijen te stimuleren om de overstap te maken naar alternatieven.
* Het schrappen van de gasaansluitplicht zou niet alleen voor ‘grote’ nieuwbouwwijken op korte termijn moeten gaan gelden, maar ook voor (kleine) uitbreidingen ervan en bestaande bouw.
* Niet wachten op invoering bij de Omgevingswet in 2019. Per 1 januari 2018 zo mogelijk wetsvoorstel in laten gaan.
* Open toegang voor nieuwe warmteleveranciers en -afnemers op bestaande of nieuw aan te leggen warmtenetten is nodig om verder te gaan met een warmtealternatief.
* Netwerkbedrijven moeten ook een rol kunnen krijgen in warmte(netwerk)bedrijven, vanuit hun taak om betrouwbaar energie te leveren. Zij draaien tenslotte op voor het betrouwbaar leveren van energie (in welke vorm dan ook).

*Wat is de rol van provincies?*

* Concrete voorbeelden van de rol die provincies op zich nemen:
* De provincie Groningen werkt samen met gemeenten en andere stakeholders een warmtekansenkaart uit tot businesscases.
* Warmtealliantie Zuid-Holland: In Zuid-Holland werken vijf partijen samen om gezamenlijk een hoofdinfrastructuur te realiseren die duurzaam opgewekte warmte en restwarmte gaat transporteren voor particulieren, tuinders en andere bedrijven in de provincie. Het betreft hier een grootschalig warmtenetwerk dat verder gaat dan de gemeentegrenzen.
* Op 17 maart van dit jaar hebben een groot aantal partijen, waaronder de provincie Gelderland, het Gelders Energieakkoord getekend. Een ambitieus akkoord dat over gemeentegrenzen heen kijkt, waarin onder meer de doelstelling is opgenomen om Gelderland over uiterlijk 20 jaar gasloos te maken.
* In de duurzame [investeringsagenda](http://www.ipo.nl/files/4114/8913/9154/Investeringsagenda_voor_Kabinetsformatie_2017_-_single_page.pdf) die het IPO, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben opgesteld om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen speelt de overschakeling naar gasloze verwarming een belangrijke rol. De provincies hebben hierin een coördinerende rol, omdat lokale oplossingen tot suboptimale oplossingen kunnen leiden. Het is namelijk van belang om lokaal te kijken naar de beste oplossingen qua techniek en draagvlak, maar op regionale schaal naar wat op dat vlak de beste keuze is. Hierbij is een belangrijke rol voor de provincies weggelegd om de meest efficiënte methode op de juiste locatie toe te passen.
* Gemeenten moeten hun rol kunnen pakken. Wel hebben we zorgen over de capaciteit van de kleinere gemeenten om dit ook op zich te kunnen nemen. Hier ligt wellicht een ondersteunende rol voor provincies.
* Ook hebben de provincies een rol vanuit de regionale werkgelegenheid en economie: er moet geïnvesteerd worden in opleidingen en omscholing, en in investeringen in elektrische verwarming en aardgasvrij bouwen.

*Waarom is snelle afschaffing nodig?*

* Zie ook het onderzoek van PBL (maandag 19 juni jl.): gemeenten hebben op dit moment onvoldoende instrumenten om warmtenetten te realiseren
* De gemeente Groningen is in 2007 al begonnen met het bouwen van een aardgasvrij dorp (Meerstad). Het heeft destijds zeer veel moeite en bestuurlijke aandacht gekost om met alle partijen afspraken te kunnen maken om geen aardgasnet in Meerstad te laten aanleggen.
* Bewoners vinden aardgas geen noodzaak. Er zijn genoeg alternatieven om een woning te kunnen verwarmen zonder aardgas en met behulp van hernieuwbare bronnen. Op dit moment valt dat vaak door een gebrek aan kennis bij de bouwers/ installateurs niet onder hun standaard aanbod.
* Indien vooraf duidelijk is dat een huis aardgasloos verwarmd zal worden, hebben bewoners daar geen problemen mee.
* Nu nog nieuwbouw op aardgas? Dat betekent een gasnet met een levensduur tot ongeveer 2060. Dan zijn we de transitie voorbij en is dus sprake van een desinvestering (of we houden er een fossiel energiesysteem mee in stand).

*Wat vragen we van de Kamer?*

* De rol van het Rijk m.b.t. warmte-infrastructuur wordt ernstig gemist. Daar waar de Rijksrol m.b.t. gas en elektra wel natuurlijk is, wordt dit bij warmte tot nog toe afgehouden, terwijl er zeker gebieden zijn waar dit de meest kostenefficiënte oplossing zal zijn.
* Wij zien graag dat er een verbod komt op het aansluiten van nieuwe CV-ketels. Dit moet tenminste een hybride vorm kennen. Daarvoor moet versneld worden ingezet op opleidingen voor installateurs.
* Er wordt toegewerkt naar een techniekneutraal recht op warmte, dus ook bijvoorbeeld warmtenetwerken moeten gesocialiseerd worden (zie recent onderzoek PBL)
* Er moet ook gekeken worden naar aansluitplicht/ handhaven gasinfrastructuur in bestaande wijken. In de aanpak aardgasvrije wijken kunnen 99 mensen voorstander van gasloos zijn maar kan één persoon het netwerkbedrijf verplichten om een kostbaar gasnet in stand te houden. Daar is instrumentarium voor nodig.