|  |
| --- |
| Besluitvorming werkgroepen ‘kansen en knelpunten’ |
| Zon op Daken |
| *Omschrijving van de strategische keuze(s)* |
| Zon op daken is de vorm van opwekking van duurzame elektriciteit waar in de samenleving en politiek-bestuurlijk het meeste draagvlak voor is. Het inzetten op maximaal benutten van de daken draagt bovendien bij aan draagvlak voor andere vormen van opwek van duurzame elektriciteit op land en effectief ruimtegebruik. Maar de honderden en duizenden projecten voor zon op daken komen er niet allemaal vanzelf. Er zijn vele knelpunten (de zogeheten 'gedoe-factor') en waardoor een eigenaar of initiatiefnemer uiteindelijk toch niet komt tot het vol leggen van het dak met zonnepanelen. Het benutten van zo veel mogelijk daken voor zon-PV vraagt om (zichtbare) acties en besluiten van alle overheidslagen om dit te versnellen en daarmee de voorkeursvolgorde zon beter te laten werken. Die versnelling komt er alleen door te investeren in extra netcapaciteit, in te zetten op innovatieve oplossingen om de capaciteit op het net zoveel mogelijk te ontlasten, het aanpassen van het (Rijks)instrumentarium en wetgeving en inspanning van *alle* overheidslagen om de eigen geschikte daken te benuttenen hiervoor een doel te stellen voor 2030.  |
| *Prioritering en fasering* |
| NP RES stelt voor om, op basis van het advies van de werkgroep, op korte termijn de volgende stappen te zetten:Richting de formatietafel (door alle opdrachtgevende partijen)1. Neem een duidelijk standpunt in over de voorkeursvolgorde zon en handel daar naar in alle aspecten van het Rijksbeleid (BZK, EZK, LNV, IenW, Financiën). Streef naar het realiseren van de voorkeursvolgorde zon, gegeven het belang voor maatschappelijk draagvlak en de maatschappelijke baten van dubbel ruimtegebruik. Daarbij is het noodzakelijk om ook te voorzien in de randvoorwaarden voor het tot uitvoer brengen van deze voorkeursvolgorde, dus om de benodigde investeringen vrij te maken om deze voorkeursvolgorde voor lagere overheden en initiatiefnemers uitvoerbaar te maken en hoe benutting/transport gerealiseerd kan worden.
2. Stel een afgebakend subsidiebedrag beschikbaar om kostenverhogende aspecten bij zon op daken tijdelijk te vergoeden. Denk hierbij aan dakconstructies met onvoldoende draagkracht (versterken dak of bijdrage in meerkosten lichtgewicht zonnepanelen), draagconstructies voor zonnepanelen bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen, het moeten vergroten van de netaansluiting om het dak helemaal vol te leggen, etc.. Leg hierbij de link met de uitvoeringsstrategie zon op dak die per RES wordt opgesteld.

Door het OGB (departementen en koepels) en netbeheerders1. Maak als gezamenlijke overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) de afspraak met elkaar er naar te streven dat alle geschikte daken van vastgoed en andere oppervlakten in eigendom bij de overheden in 2030 voor minimaal 80% van het benutbare oppervlakte een tweede functie heeft gekregen. Waarbij in de uitvoering balans wordt gezocht tussen het streven zoals hierboven vermeld, de kostenefficiëntie en natuurlijke onderhoudsmomenten. Sluit hierbij daarom aan bij de routekaart maatschappelijk vastgoed of het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed.
2. Zet als Rijk in op de opschaling van technische én systeeminnovaties die vóór 2030 impact kunnen hebben op de versnelling van zon op daken én zon op andere oppervlakten. In ieder geval twee groepen technische innovaties dienen aandacht te krijgen, omdat er een aantal geconstateerde knelpunten mee kunnen worden weggenomen. Het gaat hierbij om: 1) innovatie in lichtgewicht zonnepanelen en zonnefolies en 2) integratie van pv in bestaande bouwmaterialen (dakbedekkingen, gevelbekleding, geluidsschermen, verhardingen).
3. Maak het in de uitvoeringsstrategie zon op dak mogelijk om als gemeenten een tijdelijke ontheffing van de OZB toe te passen (bijvoorbeeld voor 8 jaar) voor grotere zonnestroominstallaties bij een dubbelfunctie (zon op 'daken'). Stel als VNG een modelontheffing op waar gemeenten (na lokale besluitvorming) gebruik van kunnen maken.
4. Stel een interbestuurlijke taskforce voorkeursvolgorde zon in. De taskforce richt zich op 1) het bij elkaar brengen van de verschillende overheidsinitiatieven rond zon op daken en de afstemming daartussen[[1]](#footnote-1), 2) kennisuitwisseling en kennisvoorziening richting de regio’s, en 3) een integrale gebiedsgerichte aanpak van vraagstukken rondom netcapaciteit, benutting en opslag van pieken in zonnestroom en de resterende knelpunten omtrent zon op daken (zoals de terugkomende belemmeringen rond de verzekerbaarheid van zonnepanelen), 4) een aanpak waarin per bedrijventerrein, wijk of gebied bedrijven/vastgoedeigenaren worden gefaciliteerd in het proces om tot (energetische) verduurzaming te komen.

Door de regio’s: zie hieronder. |
| *Reeds genomen besluiten*  |
| Intensiveer de communicatie en kennisdeling richting de RES-regio’s over de mogelijkheden om zon op daken en andere oppervlakten te versnellen.Maak in elke RES-regio een (aanzet tot een) *gezamenlijke* uitvoeringsstrategie voor zon op daken. Voer deze uitvoeringsstrategie waar mogelijk ook gezamenlijk of in groepen van gemeenten uit. Deze uitvoeringsstrategie maakt keuzes in waar en/of welke initiatiefnemers te stimuleren zon op dak te leggen en kiest de daarbij passende stimuleringsinstrumenten.Ondersteun als NP RES de RES-regio’s bij de procesaanpak om te komen tot een uitvoeringsstrategie door te inspireren met goede voorbeelden en handreikingen (zoals de nieuwe handreiking die juni 2021 verschijnt) en door het leren tussen RES-regio’s te faciliteren. |
| *Ambassadeurs vanuit het opdrachtgevend beraad* |
| NP RES stelt voor de coördinatie van de adviezen zon op daken bij Chris Kuijpers BZK (Rijk) en Meindert Smallenbroek UvW (decentrale overheden) neer te leggen.  |

1. In lijn met antwoord op Kamervragen waarin het Rijk heeft toegezegd de prikkels voor volledige dakbenutting tegen het licht te houden. [↑](#footnote-ref-1)