**Locatie /organisatie**

02025.nl

Gaasterlandstraat 5 1079 RH Amsterdam

**Verslag van de sprekers:**

**Elsa Sorgedrager (Gemeente Amsterdam)** - *VvE aanpak en doorontwikkeling*

Elsa heeft onderzoek gedaan naar de VvE-aanpak van de gemeente Amsterdam en de doorontwikkeling. Uit haar onderzoek kwam dat veel VvE’s advies vragen maar weinig VvE’s ook daadwerkelijk een maatregel nemen. Elsa heeft onderzocht wat de drempels zijn om tot een maatregel of actie te komen?

Om te stimuleren dat VvE’s meer actie gaan ondernemen is een **VvE stappenplan** gemaakt; dit is een online coach die vooral kleine VvE’s meeneemt in een verduurzamingsproces. Vooralsnog is hij niet online, maar hij zal begin maart op [nieuwamsterdamsklimaat.nl](https://nieuwamsterdamsklimaat.nl/) komen te staan. Dit stappenplan zal kleine VvE’s helpen om de juiste stappen ondernemen zodat verduurzamende maatregelen daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden.

*Momenteel is onderzoeksinstituut TNO ook bezig met een dergelijk stappenplan voor het verduurzamen van VvE’s.*

**Froukje-Anne Karsten (Gemeente Amsterdam**) - “*verschillende subsidiemogelijkheden”*

De Subsidieregeling Ruimte voor Duurzaam initiatief Amsterdam is dit jaar weer voortgezet. Doelstelling van deze subsidie: Amsterdammers die met elkaar duurzame initiatieven willen realiseren ondersteuning bieden bij de voorbereiding.

Deze subsidieregeling biedt procesgeld voor twee onderdelen binnen duurzaamheidsmaatregelen:

* het opzetten van duurzame projecten en programma’s (geldig sinds 15-1-2020)
* het starten van de weg naar klimaatneutrale buurten (geldig vanaf Q2 2020)

Bij het aanvragen van de subsidie is het belangrijk dat de ideeën al wel enige uitwerking hebben. Het subsidiegeld is daarna de steun in de rug om het proces te versnellen. De aanvraag van deze subsidie vraagt wel iets terug van de aanvrager:

* Kennisdeling: omdat een ander misschien van jouw project kan leren wordt er verwacht dat de aanvrager van deze subsidie ook zijn/haar verhaal deelt.
* Er is een verplichte eigen bijdrage: dit hoeft niet alleen in de vorm van cofinanciering te zijn, maar kan ook in uren zitten.

Voorbeelden van de regeling:

* + Java eiland; elektrische auto’s delen
	+ Zonnepanelen sportpark
	+ Subsidieaanvragen gebeuren ook door VvE’s, bij gemengde VvE’s moet de woningcorporatie wel instemmen met aanvraag van de subsidie.
	+ Postcoderoos project; vaak erg complex, de meeste VvE’s hebben dan al gratis advies gehad maar tussen advies en praktijk is een wereld te winnen
	+ Sommige zijn gerealiseerd, sommige zijn nog in gang; duurt dan ook met de subsidieaanvraag heel lang

*Vragen / opmerkingen vanuit publiek*

* Visie gemeente Amsterdam zelf omtrent warmtenet / Transitie visie warmte?
* Antwoord: deze visie wordt op dit moment opgesteld, waarbij wij kijken op welke locatie is welke oplossing het meest logisch; ook qua kosten – niet overal gaat zomaar een warmtenet komen, zeker niet in de binnenstad, daar kijken we bijvoorbeeld naar het benutten van water. De visie geeft de leidende techniek per gebied, dus er is nog maatwerk. In april komt die uit.
* Pleidooi, de termen warmtebronnen, transport en opslag worden vaak door elkaar gehaald; ik zou graag deze 3 echt scheiden van elkaar.
* Cas: oproep voor gemeente en woningcorporaties; deze moeten meer met elkaar samenwerken; het zou prettiger zijn als Amsterdam samen met woningcorporaties samen advies aangeven voor de VvE’s
	+ Antwoord: Froukje-Anne gaat hierover met Elsa in gesprek
* Afbouw subsidies?
	+ Antwoord: ieder jaar is 6 ton beschikbaar; als die goed loopt, is het een goed argument om de regeling weer voort te zetten. Zolang er aanvragen blijven binnenkomen dan blijft de regeling vooralsnog in stand.
* Salderingsregeling wordt afgebouwd, zorgt voor zorgen bij VvE’s – gaan VvE’s dan in de min lopen?
	+ Antwoord BZK: Collega’s van EZK gaan daar over; de zonnepanelen worden steeds goedkoper, daar houdt het Rijk rekening mee; er is een overgangsfase, er is een motie geweest van de minister maar nog niet in de kamer geweest,

**Frank Boon / Zonne-adviseurs** , *“zonnepanelen verdelen, wat zijn de opties”*

Zonnen-adviseurs geven advies over stroomverdeling; verschillende types / opties. Hoe breng je stroom op het dak naar de eigenaren van de woning? Dit kan via:

* + Fysieke eigen aansluiting (en dus meerdere aansluitingen per dak); of
	+ Postcoderoos regeling – hele dak vol zonnepanelen, één aansluiting en dan via energierekening stroom terug leveren / vraagt veel meer organisatie van regelingen; je moet een energieleverancier erbij krijgen en je moet het bijhouden. Dat wil je een VvE bestuur eigenlijk niet aan doen; vraag het aan een energiecoöperatie / ga dit niet zelf doen als VvE bestuurder.

*Vragen / opmerkingen vanuit publiek*

* De corporaties hebben afspraken met gemeente omtrent labelstappen; dus oplossingen zoals geadviseerd door *Zonne-adviseurs* zijn niet de juiste want deze zijn niet goed voor de labelstappen. Corporaties hebben last van de afspraken hierover met de gemeente.
* Kan je als VvE bestuurder energieleverancier worden aan je bewoners?
	+ Antwoord: nee, je mag geen leverancier spelen, maar wel zijn we bezig met mogelijkheden; er komen pilots voor.
* Kan je hier(aanleg zonnepanelen) de laadpalen in betrekken? – om die aan elkaar te koppelen ga je het wel complex maken; neem die twee dingen apart; doe eerst panelen daarna laad infrastructuur of visa versa, te complex om te bundelen.
* Veel woningbouwcorporaties hebben veel moeite met postcoderoos
* Corporaties willen panelen gebruiken om energielabel stappen te zetten; maar ik ben hier op tegen want vervolgens wordt niet bespaard want aan de gebouwen wordt niks gedaan
* Haastige spoed is zelden goed
* Vervangende regeling in de maak voor postcoderoos – is er vanaf 2021 / Het is de hoop dat dit gekoppeld wordt aan de VvE;

**Job Zaal (Solar Sedum),** “*een succesverhaal”*

Solar Sedum legt zonnepanelen in combinatie met groen aan op daken.

Voorbeeld project: Een VvE in Zuid waarvan het bestuur de ambitie had om dit zo snel mogelijk te regelen. Hierdoor ging het achter de rug om van de beheerder, zonder subsidieaanvraag, waardoor het maar de vraag was wanneer het zich zou terug verdienen. Er is toen iets fout gegaan bij de eerste keer dat er panelen zijn gelegd en daarna zijn wij als Solar Sedum erbij geroepen.

Om het project weer leven in te blazen zijn zij met zijn allen aan tafel gaan zitten: wat wilt de beheerder, het bestuur, de VvE en bewoners? Daarna hebben we het project alsnog kunnen verwezenlijken. Dit verliep goed omdat vanuit elke dimensie iemand in het projectteam heeft gezeten.

*Vragen / opmerkingen vanuit publiek*

* Veel grote vve’s hebben een dak onderhoud contract, hoe regel je het dan wanneer iemand anders het dak beheert?
	+ Antwoord: Wij werken altijd in overleg met iedereen, dus inclusief dakboer
* Verbrand het niet en verpest je panelen niet je sedum?
	+ Antwoord: Wij kiezen plantjes die juist goed in zon en goed in schaduw werken/ Juist natte daken hebben moeite – droge daken doen het goed.
* Wel rekening houden met het gewicht dat je erop legt.
	+ Reactie/ opmerkingen Job: Wij inspecteren voor aanleg altijd grondig het dak en leggen alleen een Solar Sedum dak als de constructie van het gebouw het aan kan. Het enige wat sowieso niet kan is een oost-west constructie want dan komt er geen zonlicht meer doorheen. De Sedum heeft ook een hoge isolerende functie, dus bij een heel goed geïsoleerd huis zijn de effecten misschien kleiner, maar dan is er nog steeds het voordeel dat de panelen gekoeld worden en dus effectiever zullen werken.