# Brede Welvaart & Energietransitie

Door Mirjam Smulders

Energietransitie is geen louter technisch vraagstuk, maar een sociaal-maatschappelijk innovatieproces. Adviseur-onderzoeker Mirjam Smulders van Tilburg University presenteerde het concept van brede welvaart als kompas voor een inclusieve transitie, met wijken als aangrijpingspunt.

Brede welvaart als uitgangspunt

Brede welvaart omvat alle aspecten die mensen waardevol vinden: gezondheid, sociale contacten, veiligheid, wonen en leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat mensen deze zaken belangrijker vinden dan inkomen. Het concept is ontstaan uit het besef dat economische groei niet gelijk staat aan geluk en welzijn, zoals ook blijkt uit de World Happiness Index.

De energiekloof als kansenkloof

Er bestaat een paradoxale ongelijkheid: subsidies voor verduurzaming komen vooral terecht bij hogere inkomensgroepen, terwijl lagere inkomens het minst bijdragen aan CO2-uitstoot maar wel de hoogste energiekosten hebben. Tijdens de energiecrisis van 2022-2023 zetten veel mensen uit angst de verwarming uit, met gezondheidsrisico's als schimmel en kou tot gevolg.

Stapeling van kwetsbaarheden

Energiearmoede is geen losstaand vraagstuk. Mensen met een lager inkomen hebben vaak ook te maken met slechte gezondheid, slecht geïsoleerde woningen en sociale isolatie. Onderzoek in Brabantse steden zoals Helmond toont aan dat deze kwetsbaarheden geografisch samenvallen. Wanneer mensen meerdere achterstanden tegelijk ervaren, ontbreekt de mentale ruimte of financiële middelen om aan woningisolatie te werken.

Praktijk: de Tilburgse warmteaanpak

In fase 1 van de Tilburgse warmteaanpak werden bewoners volledig ontzorgd. De gemeente regelde alle aannemers, betaalde alle kosten en was aanwezig in het buurthuis. Dit leidde tot 87 procent deelname en meer sociale cohesie. Later werd echter een eigen bijdrage ingevoerd (maximaal 750 euro) omdat volledige ontzorging niet langer betaalbaar bleek. Dit verminderde de toegankelijkheid en illustreert de politieke spanning tussen gelijke behandeling en gelijke uitkomsten.

De gemeenteraad discussieerde over rechtvaardigheid: er ontstond jaloezie bij mensen die al hadden verduurzaamd ten aanzien van de ondersteuning voor anderen, en er waren zorgen over gentrificatie bij koopwoningen. Het bereiken van kwetsbare groepen blijft moeilijk: niet iedereen wil of kan meedoen door gebrek aan financiële middelen of andere dringende zorgen.

Wijkaanpak als hefboom

Wijken dienen als aangrijpingspunt, omdat opgaven daar samenkomen en bewoners zich ermee identificeren. Door bewoners samen te betrekken ontstaat sociale verbinding. De energietransitie kan worden gebruikt als hefboom voor bredere sociale opgaven: gezondheid, sociale cohesie en financiële weerbaarheid. Dit vraagt om sectoroverstijgend werken, waarbij bijvoorbeeld jeugdwerkers en sociaal werkers helpen bij het bereiken van gezinnen. Lokale zeggenschap over energieopbrengsten kan bijdragen aan rechtvaardiger verdeling.

Bouwstenen voor beleid

Beleid moet zich richten op kwaliteit van leven in plaats van alleen op kilowatturen. Dit betekent soms ongelijk investeren om gelijke uitkomsten te bereiken. Dit vraagt politieke moed om verder te kijken dan verkokerde portefeuilles en kortetermijndenken, en om verduurzaming, fysieke wijkverbetering en sociale wijkverbetering samen te brengen.

Conclusie

Gebruik de energietransitie niet alleen als technische opgave voor CO2-reductie, maar als kans om ook de sociale en gezondheidskloof in kwetsbare wijken te dichten. Door ook te kijken naar gezondheid, sociale verbinding en financiële weerbaarheid kan de transitie inclusiever worden en bijdragen aan brede welvaart voor iedereen.