****

**CO2-Reductieplan**

**Rapportage over 2024**

**Organisatie:** Hofrijn Bouwgroep

**Contactpersoon:** Clint van Stee

**Publicatiedatum:** 16-05-2025

**Versie:** 1.0

Inhoudsopgave

[1 Inleiding van de CO2-Prestatieladder 3](#_Toc196920096)

[2 Beschrijving van de organisatie 4](#_Toc196920097)

[2.1 Introductie 4](#_Toc196920098)

[2.2 Verantwoordelijke 4](#_Toc196920099)

[2.3 Organizational boundary 4](#_Toc196920100)

[2.4 Organisatiegrootte 4](#_Toc196920101)

[2.4.1 Groottebepaling 4](#_Toc196920102)

[2.4.2 Vrijstelling van normeisen 5](#_Toc196920103)

[2.5 Projecten met gunningvoordeel 5](#_Toc196920104)

[3 Rapportage van de CO2-emissie-inventaris 6](#_Toc196920105)

[3.1 Rapportage volgens ISO 14064-1 6](#_Toc196920106)

[3.2 Referentiejaar en rapportagejaar 6](#_Toc196920107)

[3.2.1 Significante veranderingen en herberekeningen 6](#_Toc196920108)

[3.3 Kwantificeringsmethoden 6](#_Toc196920109)

[3.3.1 Veranderingen van kwantificeringsmethoden 6](#_Toc196920110)

[3.4 CO2-emissie berekeningen 7](#_Toc196920111)

[3.4.1 CO2-emissies 7](#_Toc196920112)

[3.4.2 Uitsluiting van overige GHG-emissies 7](#_Toc196920113)

[3.5 Verbranding van biomassa en GHG-verwijderingen 7](#_Toc196920114)

[3.6 Onzekerheden en impact 7](#_Toc196920115)

[3.7 Verificatie 7](#_Toc196920116)

[3.8 Energiebeoordeling 8](#_Toc196920117)

[3.8.1 Identificatie grootste energiestromen 8](#_Toc196920118)

[3.8.2 Analyse elektriciteitsverbruik 8](#_Toc196920119)

[3.8.3 Conclusies en aanbevelingen 8](#_Toc196920120)

[4 Doelstellingen en maatregelen 8](#_Toc196920121)

[4.1 Ambitiebepaling 8](#_Toc196920122)

[4.1.1 Vergelijking met sectorgenoten 9](#_Toc196920123)

[4.2 CO2-reductiedoelstellingen 9](#_Toc196920124)

[4.2.1 Hoofddoelstelling 9](#_Toc196920125)

[4.2.2 Subdoelstellingen 9](#_Toc196920126)

[4.3 CO2-reductiemaatregelen 9](#_Toc196920127)

# Inleiding van de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat zich richt op CO2-reductie, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie binnen de bedrijfsvoering en in projecten en in de keten. Het systeem vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. Het helpt organisaties met het structuren van interne bedrijfsprocessen rondom verduurzaming en het opzetten van duurzaamheidsverslaggeving met een focus op CO2. Naast het maatschappelijke belang van duurzaamheid biedt het ook kansen voor het inspireren van interne en externe belanghebbenden, onderscheiding ten opzichte van concurrenten, kostenbesparing en het voldoen aan wetgeving. Daarnaast kan het certificeren op de CO2-Prestatieladder voordeel opleveren in aanbestedingen van (publieke) opdrachtgevers. Hoe meer een organisatie zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht.

De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus, waarbij niveau één, twee en drie zich richten op de eigen organisatie en niveau vier en vijf een stap maken naar de keten van de organisatie. Om de ladder te beklimmen naar een volgend niveau moet aan alle verplichte normeisen van onderliggende niveaus worden voldaan. Ieder niveau omvat de volgende vier invalshoeken:

1. **Inzicht** maakt een organisatie bewust van de eigen CO2-prestatie, de risico’s en kansen, biedt de organisatie informatie die ze kan gebruiken voor het formuleren van effectieve doelstellingen en maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren, en waar de communicatie en samenwerking zich op dient te richten. Invalshoek A moedigt organisaties aan om hun eigen uitstoot en die binnen de toeleveringsketen te kennen. De organisatie streeft naar voortdurende verbetering in de nauwkeurigheid, omvang en efficiëntie van het inzicht in en de kwaliteit van de emissie-inventaris.
2. **Reductie** creëert kansen voor het terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot, en bevordert samenwerking zodat de meest efficiënte opties voor reductie in de keten worden aangepakt. De organisatie streeft voortdurend naar verbeteringen in de efficiëntie van haar maatregelen, het vaststellen en bereiken van doelen, en het aantonen van voortgang op doelstellingen en acties.
3. **Transparantie** stimuleert de betrokkenheid van medewerkers. Organisaties zijn op de hoogte van elkaars inspanningen en kunnen elkaar aanspreken op hun ambities en voortgang. De organisatie zorgt voor voortdurende verbetering in de grondigheid en verspreiding van de communicatie, evenals in het verwerken van feedback van interne en externe belanghebbenden.
4. **Participatie** laat een organisatie investeren in samenwerking, delen van eigen kennis en daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld. De organisatie realiseert continue verbetering in het selecteren van nuttige initiatieven en het toepassen van de kennis in de organisatie.

Een erkende certificerende instantie evalueert de activiteiten en bepaalt het niveau op de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten op alle aspecten van de ladder stappen zijn ondernomen. In het onderstaande figuur wordt dit schematisch weergegeven, inclusief de weging van de verschillende invalshoeken voor certificering

# Beschrijving van de organisatie

## Introductie

Hofrijn Bouwgroep biedt een breed scala aan diensten, variërend van renovatie en vastgoedzorg tot totaalinrichting, verduurzaming en brandpreventie. De expertise van de organisatie strekt zich uit tot het leveren van hoogwaardige oplossingen die voldoen aan de behoeften van diverse sectoren, zoals gemeentes, scholen, vastgoedbeleggers en meer.

Hofrijn Bouwgroep zet zich in voor duurzaamheid en het minimaliseren van de CO2-voetafdruk. Het beleid is gericht op het implementeren van milieuvriendelijke praktijken in alle werkzaamheden. Als onderdeel van de inzet voor duurzaamheid, zal Hofrijn Bouwgroep zich certificeren op de CO2-Prestatieladder niveau 3. Dit certificaat helpt niet alleen bij het systematisch verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook bij het verhogen van de transparantie en het stimuleren van duurzame innovaties.

## Verantwoordelijke

Clint van Stee is de interne verantwoordelijke voor het beheren van de CO2-Prestatieladder. Hij draagt verantwoordelijkheid voor het uitzetten van taken, toewijzen van verantwoordelijkheden en het rapporteren aan het management. Voor het opstellen van alle bijbehorende documentatie voor niveau 3 op de CO2-Prestatieladder wordt de organisatie ondersteund door een adviesbureau.

## Organizational boundary

Voor de grenzen voor het CO2-certificaat is de hele holding meegenomen, dat houdt in inclusief alle onderliggende BV’s.

De organizational boundary zoals deze op het certificaat wordt vermeld is als volgt:

Rijnker B.V. 24434026

Hofrijn Combinatie B.V. 24166322

Hofrijn Bouw B.V. 24450995

Scope op certificaat:

Het uitvoeren van bouw- installatie en renovatiewerkzaamheden aan bestaand vastgoed

Betreft hoofdcertificaat op Rijnker met deelcertificaten op Hofrijn Bouw BV en Hofrijn Combinatie BV.

## Organisatiegrootte

### Groottebepaling

De CO2-Prestatieladder onderscheidt kleine, middelgrote en grote organisaties op basis van CO2-uitstoot binnen de vastgestelde organizational boundary. Dit wordt gedaan volgens onderstaande tabel. Hierbij wordt eerst vastgesteld of de organisatie behoort tot de categorie “diensten” of tot de categorie “werken/leveringen” (conform Richtlijn 2014/24/EU). De organisatie behoort tot de categorie klein.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Diensten** | **Werken/leveringen** |
| **Kleine organisatie (K)** | Totale CO2-uitstoot bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar. | Totale CO2-uitstoot *van de kantoren en bedrijfsruimten* bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, **en** de totale CO2-uitstoot *van* *alle bouwplaatsen en productielocaties* bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar. |
| **Middelgrote organisatie (M)** | Totale CO2-uitstoot bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar. | Totale CO2-uitstoot *van de kantoren en bedrijfsruimten* bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar, **en** de totale CO2-uitstoot *van* *alle bouwplaatsen en productielocaties* bedraagt maximaal (≤) 10.000 ton per jaar. |
| **Grote organisatie (G)** | Totale CO2-uitstoot bedraagt meer dan (>) 2.500 ton per jaar. | Overig |

De CO2-uitstoot is te vinden in de CO2-emissie-inventaris rapportage in hoofdstuk 3 van dit document. Met deze uitstoot valt de organisatie in de categorie middelgroot.

### Vrijstelling van normeisen

Voor niveau 3 gelden geen vrijstellingen van normeisen.

## Projecten met gunningvoordeel

Een project met gunningvoordeel is een project van een organisatie waarbij de CO2-Prestatieladder een rol heeft gespeeld in de aanbesteding. Hierbij is het niet relevant of het gunningvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht, of op welke manier de CO2-Prestatieladder in de aanbesteding is gevraagd.

Met deze definitie in het achterhoofd, liep er één project met gunningvoordeel in het rapportagejaar, namelijk: “1-D-08817-24 Construction Maintenance in Infrastructure and construction, april 2024”.

# Rapportage van de CO2-emissie-inventaris

## Rapportage volgens ISO 14064-1

De CO2-emissie-inventaris rapportage is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 9.3.1. In onderstaande tabel is een kruistabel gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064-1 en de vermelding in dit dossier.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISO 14064-1 §9.3.1** | **Beschrijving** | **Vermelding** |
| A | Description of the reporting organization | H2 |
| B | Person or entity responsible for the report | §2.2 |
| C | Reporting period covered | §3.2 |
| D, E | Documentation of organizational and reporting boundaries, including criteria to define significant emissions | §2.3 |
| F | Direct GHG emissions | CO2-footprint  |
| G | Treatment of biogenic CO2 emissions and removals | §3.5 |
| H | GHG removals | §3.5 |
| I | Exclusion of sources or sinks | §3.4.2 |
| J | Indirect GHG emissions | CO2-footprint |
| K | Base year | §3.2 |
| L | Changes and recalculations  | §3.2.1 |
| M | Quantification approaches | §3.3 |
| N | Changes to methodologies | §3.3.1 |
| O, T | Emission or removal factors used | §3.3 |
| P, Q | Uncertainties | §3.6 |
| R | Statement in accordance with ISO 14064-1 | §3.1 |
| S | Verification | §3.7 |

## Referentiejaar en rapportagejaar

Het jaar 2023 dient als referentiejaar voor de CO2-reductiedoelstellingen en het monitoren van de CO2-uitstoot. Dit rapport betreft rapportagejaar 2024. Alle volgende paragrafen in dit hoofdstuk betreffen het rapportagejaar zoals hier vermeld en de organisatie zoals omschreven in hoofdstuk 4 van dit document.

### Significante veranderingen en herberekeningen

Er zijn geen wijzigingen geweest in de keuze van het referentiejaar en de berekeningen van CO2-emissies van dat jaar en daaropvolgende jaar.

## Kwantificeringsmethoden

Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van een Excelmodel dat alle energieverbruiken omzet naar CO2-emissies. De bronnen van deze energieverbruiken zijn vermeld in het Excelbestand van de CO2-emissie-inventaris van de organisatie. De emissiefactoren die worden gebruikt, zijn afkomstig van de website www.co2emissiefactoren.nl, zoals beschreven in handboek 3.1 van de CO2-Prestatieladder en volgens de toepassing zoals beschreven op de website. Omdat deze emissiefactoren specifiek zijn voor het nationale niveau, zijn ze zeer geschikt voor het omrekenen van de gegevens van broeikasgasactiviteiten naar de bijbehorende CO2-emissies. De organisatie zal de emissiefactoren altijd aanpassen aan de wijzigingen in handboek 3.1 en latere edities van de CO2-Prestatieladder.

Er zijn geen verwijderingsfactoren van toepassing.

### Veranderingen van kwantificeringsmethoden

Er zijn geen wijzigingen geweest in kwantificeringsmethoden.

## CO2-emissie berekeningen

### CO2-emissies

In tabel 1 zijn de verbruiken en bijbehorende CO2-emissies weergegeven voor scope 1, 2 en business travel. De totale uitstoot over 2024 bedraagt 139.2 ton CO2.

Tabel . Overzicht CO2-Emissies 2024



In 2024 is een aanzienlijke daling in de CO₂-uitstoot gerealiseerd ten opzichte van 2023. De totale uitstoot daalde met **53,3%**, van 297,9 ton naar 139,2 ton. Ook de relatieve uitstoot per FTE en per miljoen euro omzet liet een duidelijke verbetering zien. De uitstoot per FTE daalde naar **5,0 ton**, en per miljoen euro omzet naar **9,6 ton CO₂**. Deze dalingen duiden op een sterke verbetering in de CO₂-efficiëntie van de organisatie.

### Uitsluiting van overige GHG-emissies

In handboek 3.1 van de CO2-Prestatieladder is de rapportage van de CO2-emissie-inventaris over alle broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus niet vereist overige gassen, niet zijnde CO2 (CH4, N2O, HFC’s, PFC’s en SF6) die vrijkomen bij operaties van de organisatie, mee te nemen in de emissie-inventaris. Dit geldt ook voor koudemiddelen (refrigerants) en smeermiddelen. Daarom worden deze uitgesloten van deze emissie-inventaris rapportage.

## Verbranding van biomassa en GHG-verwijderingen

Er vonden geen verbranding van biomassa en geen GHG-verwijderingen plaats. Ook heeft er geen compensatie plaatsgevonden.

## Onzekerheden en impact

De onzekerheden en de impact daarvan worden omschreven in het managementplan.

## Verificatie

De organisatie heeft besloten de emissie-inventaris niet afzonderlijk door een extern bureau te laten verifiëren. Tijdens de externe audit zal de CO2-emissie-inventaris door middel van een steekproef worden gecontroleerd.

## Energiebeoordeling

Middels de energiebeoordeling wordt inzicht verkregen in de grootste energieverbruikers binnen de organisatie. Deze beoordeling wordt uitgevoerd conform ISO 50001. De CO2-Prestatieladder vereist dat er inzicht wordt verkregen in de 80% grootste verbruikers. Hierdoor kunnen de belangrijkste processen, gebouwen en/of activiteiten die bijdragen aan het energieverbruik en mogelijk ook de CO2-uitstoot effectief aangepakt worden.

### Identificatie grootste energiestromen

Uit de footprint over 2024 blijkt dat de grootste energiestroom het wagenpark is. Het brandstofverbruik van het wagenpark is met 91% de dominante bron van uitstoot, gevolgd door aardgasverbruik (8%). Alle andere bronnen zijn verwaarloosbaar klein (<1%).



Figuur . Verdeling CO₂-uitstoot per bron (2024)

Het wagenpark omvat de volgende emissies:

* Benzine voertuigen = 7
* Diesel voertuigen = 10
* Elektrische voertuigen = 2
* Hybride voertuigen = 4

Het wagenpark verduurzamen zal nog steeds leiden tot een sterkere daling van de CO2 uitstoot.

### Analyse elektriciteitsverbruik

In 2024 is overgestapt naar een nieuwe energieleverancier die 100% hernieuwbare stroom uit Nederlandse bronnen levert. Door de toename van het aantal elektrische voertuigen is het totale elektriciteitsverbruik gestegen ten opzichte van 2023. Een deel hiervan betreft grijze stroom, wat heeft geleid tot een lichte toename van de uitstoot binnen deze categorie.

### Conclusies en aanbevelingen

Gebaseerd op de bovenstaande gegevens worden hieronder een aantal maatregelen benoemd die ervoor kunnen zorgen dat het brandstofverbruik de komende jaren afnemen.

* Carpoolen stimuleren
* Mogelijkheden onderzoeken voor elektrische fietsen
* Mogelijkheden onderzoeken voor elektrische pick-up
* Meer thuiswerken
* Het checken van de bandenspanning stimuleren
* Het wagenpark verder verduurzamen (elektrisch/hybride rijden)
* Alternatieve brandstoffen zoals HVO-diesel onderzoeken
* Minder gebruik van verwarming en meer verwarmen middels airco gebruik

# Doelstellingen en maatregelen

## Ambitiebepaling

De organisatie heeft geconcludeerd dat de reductiedoelstelling in de volgende paragraaf onvoldoende ambitieus was, gezien de doelstelling in 2024 al is behaald. Echter in vergelijking met sectorgenoten en de maatregellijst is Hofrijn nog steeds erg ambiteus. De organisatie beschouwt zichzelf als een voorloper op het gebied van CO2-reductie in vergelijking met sectorgenoten, vooral omdat de uitstoot al relatief laag is.

De CO2-Prestatieladder vereist dat reductiedoelstellingen zowel ambitieus als realistisch zijn. Om te beoordelen hoe ambitieus de doelstellingen en maatregelen van de organisatie zijn, is gekeken naar sectorgenoten en is de maatregellijst van SKAO ingevuld. De algemene conclusie uit de maatregellijst is dat de organisatie al behoorlijk vooruitstrevend is.

### Vergelijking met sectorgenoten

* **Sectorgenoot 1 | Bakker Arkel**CO2-footprint in referentiejaar: 426 ton CO2

Doelstelling scope 1, 2 en business travel: 16% in 2027 ten opzichte van 2021
Meest significante maatregelen in het plan van aanpak:

* + Over op 100% groene stroom
	+ Het wagenpark verduurzamen
* **Sectorgenoot 2 | Constructif**CO2-footprint in referentiejaar: 871 ton CO2

Doelstelling scope 1, 2 en business travel: 10% in 2024 ten opzichte van 2021
Meest significante maatregelen in het plan van aanpak:

* + Het wagenpark verduurzamen
	+ Energieverbruik monitoren en op sturen

## CO2-reductiedoelstellingen

De reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op eigen ambitie en op de vergelijking met sectorgenoten.

### Hoofddoelstelling

Hofrijn Bouwgroep wilde in 2027 ten opzichte van 2023 20% minder CO2 uitstoten, echter in 2024 is er al een daling opgetreden van 53.5% door alle gerichte genomen maatregelen.

De nieuwe hoofddoelstelling ten opzichte van het referentiejaar 2024, zal Hofrijn streven naar een aanvullende CO₂-reductie van 5% op onder andere het brandstofverbruik van het wagenpark in 2027. Hoewel in de loop van 2025 een tweede locatie in Aalsmeer in gebruik genomen zal worden – wat mogelijk zal leiden tot een toename in reisafstanden, en daarnaast de wens vanuit de opdracht gevers veranderd om meer op projectlocaties aanwezig te zijn – verwachten we deze reductie te realiseren door verdere elektrificatie van het wagenpark, het inzetten van e-bikes voor korte projectbezoeken, en het optimaliseren van mobiliteitsgedrag.

Deze doelstelling wordt medio 2026 geëvalueerd op basis van het daadwerkelijke mobiliteitsgebruik van beide locaties.

### Subdoelstellingen

De subdoelstellingen worden weergegeven in onderstaande tabel.

|  |  |
| --- | --- |
| Onderwerp doelstelling reductie 2023-2027 | 2024 2025 2026 2027  |
| Scope 1 |  7% 5% 4% 4% |
| Scope 2/elektriciteitsverbruik |  2% 1% 1% 1% |
| Business travel |  100% |
| Uitstoot relatief aan omzet |  20% |
| Uitstoot relatief aan FTE |  20% |
| Gasverbruik |  7% 5% 4% 4% |

## CO2-reductiemaatregelen

Hofrijn bouwgroep B.V. onderzoekt jaarlijks de mogelijke reductiemaatregelen met de meest recente footprint en energiebeoordeling als input. De KAM verantwoordelijke onderzoekt samen met de externe adviseur of er nieuwe mogelijke maatregelen zijn tijdens brainstormsessies en raadplegen daarbij verschillende online bronnen, de Maatregellijst van SKAO en de participatiedagen die vallen onder onderdeel D van de norm.