Vragen PvdA : Inzicht in effecten en gevolgen kostendelersnorm in Rheden

Indiener: Marion Schoeman

Aanleiding: In 2015 is de kostendelersnorm gefaseerd ingevoerd en een regulier onderdeel geworden van de uitvoering van de Participatiewet. De nieuwe normensystematiek kan forse gevolgen hebben voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of aanvragen en samen met andere volwassenen vanaf 21 jaar een woning bewonen. Verondersteld werd dat medebewoners diverse kosten en woonkosten kunnen delen. Uit onderzoek uitgevoerd door Regioplan is gebleken dat deze redenering niet op gaat bij diverse groepen en dat medebewoners een groot deel van de uitgaven niet kunnen delen. Ook toont het onderzoek aan dat gemeenten bij de uitvoering van deze norm tegen knelpunten aanlopen.

Toelichting: De hoogte van de bijstandsnorm die iemand ontvangt is nu afhankelijk geworden van het **aantal** volwassen medebewoners. De aard of de hoogte van het inkomen van deze medebewoners speelt daarbij geen enkele rol !?. Het betekent in de praktijk: hoe meer volwassen medebewoners, hoe lager de uitkering. We zijn nu twee jaar verder met de Participatiewet en inzicht in de gevolgen en (inkomens) effecten van deze normsystematiek ontbreekt, vandaar onze onderstaande vragen aan het college.

Vraag 1. In hoeveel uitkeringssituaties in Rheden is er sprake van een woonsituatie met meer volwassenen in de woning?

Vraag 2. In hoeveel van deze huishoudens is de kostendelersnorm toegepast en de bijstandsuitkering verlaagd? Om welke bedragen kan het gaan die op een uitkering in mindering worden gebracht?

Vraag 3. In hoeveel uitkeringssituaties is er door de gemeente afgezien van toepassing van deze normsystematiek en het verlagen van de bijstandsuitkering? Zo ja, hoe vaak en waarom?

Vraag 4. Heeft de kostendelersnorm c.q. verlaging van de uitkering geleid tot klachten of bezwaarschriften? Zo ja, hoeveel en in welke gevallen heeft het geleid tot een heroverweging van het besluit?

**Toelichting:** Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten tegen knelpunten aanlopen bij de uitvoering van de kostendelersnorm en dat huishoudens niet alle kosten in een huishouden kunnen delen met medebewoners. Het verlagen van de uitkering zorgt dan voor negatieve effecten en een tekort aan inkomen om de noodzakelijke kosten te betalen of te delen.

Vraag 5. Tegen welke knelpunten loopt de gemeente bij de uitvoering van de kostendelersnorm aan? Welke beleidsvrijheid heeft de gemeente om van toepassing af te zien en maatwerk toe te passen?.

Vraag 6. Kan het college aangeven welke groepen huishoudens de meeste negatieve effecten van deze kostendelersnorm ondervinden en hoe groot die groepen zijn?

Vraag 7. Heeft u zicht op de omvang en aard van de problematiek waar deze groepen huishoudens mee te maken krijgen en wat daarvan de maatschappelijke gevolgen zijn?

Vraag 8. Heeft u zicht op de huishoudens die onbedoeld door de kostendelersnorm in de armoede en schulden terecht zijn gekomen? Zo ja, wat doet u of kunt u doen om deze negatieve gevolgen op te lossen of te voorkomen? Zo nee, wat gaat u ondernemen om hier zicht op te krijgen?