|  |  |
| --- | --- |
| TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL | 2 |
| Vergaderjaar 2024-2025 |
|  |
|  |
|  |  |
| 36 582 |  |
|  | **Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het op onderdelen in balans brengen van deze wetten tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving (Participatiewet in balans)** |
|  |  |
| Nr. 22 | AMENDEMENT VAN HET LID Lahlah |
|  | Ontvangen 10 april 2025 |
|  |  |
| De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: |

Na artikel I, onderdeel N, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Na

Aan artikel 22a wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Dit artikel is niet van toepassing op de belanghebbende die een blijvende beperking of aandoening heeft die leidt tot problemen of hindernissen op een of meer levensgebieden, zoals lichamelijke of psychische gezondheid, onderwijs, wonen, werk en inkomen, veiligheid of sociaal netwerk.

**Toelichting**

Dit amendement regelt dat mensen met een blijvende beperking of aandoening worden uitgezonderd van de kostendelersnorm in de Participatiewet. Juist voor deze doelgroep is de kostendelersnorm extra knellend. De inkomensachteruitgang kan veelal niet opgevangen worden door te gaan werken gezien de grotere afstand tot de arbeidsmarkt van deze groep. Ook mantelzorg wordt op deze manier ontmoedigd omdat het delen van een huis kan leiden tot achteruitgang in inkomen, terwijl de zorg en wij als samenleving steeds een groter beroep doen op deze informele manier van zorg. Daarnaast geldt dat de kostendelersnorm de woningnood en dakloosheid in de handwerkt. Uit onderzoek van Significant APE blijkt dat jongeren uit bijstandsgezinnen vaker werden uitgeschreven uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) met bestemming onbekend. De groep met een blijvende beperking of aandoening ervaart deze gevolgen disproportioneel zwaar.[[1]](#footnote-1) Het is daarom zowel voor mensen zelf, als voor de samenleving gunstig als zij een huishouden kunnen delen.

De indiener is ervan overtuigd dat de maatschappelijke baten van het opheffen van de kostendelersnorm hoger zijn dan de kosten. De kosten van volledige afschaffing van de kostendelersnorm bedragen € 400 miljoen.[[2]](#footnote-2) Het afschaffen van de kostendelersnorm voor een selecte groep zal hier ruim onder zitten en kan gedekt worden uit de envelop ‘groepen in de knel’.

Lahlah

1. Kamerstukken II 2020/21, 34 352, nr. 199. [↑](#footnote-ref-1)
2. Moeilijk makkelijker maken: IBO Vereenvoudiging Sociale Zekerheid (Rijksoverheid 2023). [↑](#footnote-ref-2)