**Resultaten stadsmonitor 2017**

**Zeer tevreden en meest open burgers**

Leuvenaars zijn zeer tevreden en fier over hun buurt en hun stad. 83% is tevreden over zijn stad en 75% is fier op zijn stad. Daarmee neemt Leuven de tweede en vijfde positie in van de 13 steden. De fierheid over de stad is gedaald met 6% en komt terug op het niveau van in 2011. 82% van de Leuvenaars is tevreden over de eigen buurt, wat dezelfde score is als in 2014.

Reeds verschillende metingen van de stadsmonitor zijn het de Leuvense inwoners die het meest vertrouwen stellen in hun medemens. Namelijk meer dan een derde van de Leuvenaars (34%) heeft veel vertrouwen in de medemens. Tevens spreekt 46% van de Leuvenaars zich positief uit tegenover de aanwezigheid van andere culturen in de stad. Dit is net als in de vorige edities met voorsprong de beste score van de 13 steden. De stad stelt 13% medewerkers van buitenlandse herkomst te werk. Dit is een gemiddelde score voor de 13 centrumsteden.

40% van de Leuvenaars heeft veel vertrouwen in zijn stadsbestuur. Dit is een lichte daling van 2%. Enkel Mechelaars hebben meer vertrouwen in hun stadsbestuur (52%). Na Mechelen, hebben de Leuvenaars ook het meeste vertrouwen in de Vlaamse overheid (27%). Dit aandeel daalde met 6%.

Ook het vertrouwen in de federale overheid daalde licht met 2%. 23% van de Leuvenaars heeft vertrouwen in de federale overheid. Dit is het hoogste aandeel van de centrumsteden. In alle centrumsteden is er een forse toename in het vertrouwen in de politie. In Leuven steeg het vertrouwen in de politie met 9%. Van alle Vlaamse stedelingen hebben de Leuvenaars het meeste vertrouwen in de politie (52%).

**Cultuur, sport en vrije tijd**

Leuven scoort zoals in de vorige edities zeer goed op het vlak van cultuur. Het percentage inwoners dat podiumkunsten bezoekt (65%) is het op één na hoogste van Vlaanderen, na Gent; het aantal inwoners dat musea bezoekt (75%) het hoogste van Vlaanderen. De participatiegraad aan het verenigingsleven is gestegen met 5% (47%) en na Hasselt, het hoogste van de 13 centrumsteden. Ook voor het bezoek aan een plein- of parkevenement of festival (69%) haalt Leuven de hoogste score. Met betrekking tot het bioscoopbezoek (66%) en bibliotheekbezoek (56%) is de participatiegraad eerder gemiddeld (respectievelijk 4de en 5de plaats van de centrumsteden). 85% van de Leuvenaars is tevreden over het culturele aanbod. Hiermee neemt Leuven de 5de plaats van de centrumsteden in.

Leuven blijkt ook de sportstad bij uitstek te zijn: Leuven telt – al sinds de meting van 2011- de hoogste sportparticipatiegraad. Meer dan de helft van de Leuvense respondenten zegt immers minstens wekelijks actief aan sport te doen, met activiteiten die minstens 20 minuten duren (54%). De sportparticipatiegraad stagneerde in alle centrumsteden, behalve in Gent en Leuven waar de sportparticipatiegraad steeg. 82% is tevreden over het aanbod aan sportvoorzieningen, de tweede hoogste score van alle centrumsteden. Vanaf deze editie van de stadsmonitor wordt ook het sportaanbod in beeld gebracht. Leuven scoort hier gemiddeld met 3.3 sportclubs per 1000 inwoners, maar telt wel grote sportclubs met veel leden, en 2.8 sportinfrastructuur per 1000 inwoners. De recente investeringen en nog geplande investeringen in sportinfrastructuur zijn dus broodnodig.

Ook qua tevredenheid over het aanbod aan recreatievoorzieningen behaalt Leuven met een score van 79% een toppositie; enkel Genk en Mechelen scoren nog beter.

**Veilige en duurzame stad**

Leuven blijft een zeer veilige stad: Leuvenaars rapporteren ook weinig mijdgedrag en onveiligheidsgevoelens. Leuven bezet voor deze indicatoren de tweede plaats van alle centrumsteden, na Brugge. Het onveiligheidsgevoel en mijdgedrag in de stad is ongeveer gehalveerd ten opzichte van 2014. Het onveiligheidsgevoel en mijdgedrag in de buurt is ongeveer hetzelfde gebleven als in 2014. In alle centrumsteden ligt het onveiligheidsgevoel in de stad (10% centrumsteden, 4% Leuven) hoger dan in de buurt (6% centrumsteden, 3% Leuven). In de centrumsteden mijdt 7% bepaalde plekken in de buurt (Leuven 3%) en 13% in de stad (Leuven 5%).

Wat betreft het aantal verkeersslachtoffers bij fietsers zijn de cijfers gedaald t.o.v. de vorige meting, namelijk 1.6 per 10.000 inwoners per jaar (2.3 vorige meting). Voor Leuven, een stad waar de bewoners zich zowel voor vrije tijd als voor woon-werkverkeer zeer veel met de fiets verplaatsen en waar de 45.000 kotstudenten niet worden meegerekend in de bevolkingscijfers, is dit een zeer goed resultaat. 61% van de Leuvenaars vindt dat het in hun buurt veilig fietsen is. Dit is de 5de beste score van de centrumsteden (gemiddelde centrumsteden 57%).

Uniek in alle Vlaamse steden is dat in Leuven en in Gent de fiets het meeste gebruikt wordt voor woon-werkverkeer. In Leuven neemt bijna de helft van de inwoners (47%) de fiets om naar het werk of school te gaan, iets meer dan een derde (35%) verplaatst zich met de auto als bestuurder plus 3% als passagier.

Het fietsbezit (minstens 1 fiets per gezin) is eerder gemiddeld met 82% en gestegen t.o.v. de vorige meting. Vanaf deze meting wordt ook naar het beschikken over een elektrische fiets gepeild. Uit deze peiling blijkt dat 15% van de inwoners beschikt over een elektrische fiets en 5% over een fietskar of bakfiets.

Het autobezit (minstens 1 auto per gezin) is in Leuven het derde laagste, na Antwerpen en Oostende, van alle centrumsteden en gedaald ten opzichte van 2014. 79% van de inwoners rapporteert minstens 1 auto te bezitten in het gezin. 5% van de inwoners heeft een abonnement voor autodelen, wat het tweede hoogste is van de centrumsteden en 12% doet aan autodelen. 56% heeft een abonnement openbaar vervoer. Daarmee scoort Leuven het hoogst.

Leuvenaars zijn van mening dat het centrum van de stad gemakkelijk te bereiken is met de fiets (83% - 3de plaats) en met het openbaar vervoer (80% - 1ste plaats).

De energiezuinigheid van de woning nam verder toe in Leuven. 59% van de inwoners rapporteert dat ze wonen in een energiezuinige woning. De stad haalt hiermee de vierde beste score. Ook het aandeel aan woningen dat energierecupererend is, is licht toegenomen en bedraagt momenteel 29%.

In deze editie van de stadsmonitor werd uitvoerig gepeild naar het milieubewust handelen en het ecologisch gedrag. Uit deze resultaten blijkt dat Leuvenaars reeds zeer bewust handelen en ecologisch gedrag vertonen. In de tabel hieronder worden de belangrijkste resultaten samengevat en wordt telkens de plaats t.o.v. de andere centrumsteden weergegeven:

|  |
| --- |
| **Aandeel van Leuvenaars dat aangeeft dit minstens wekelijks te doen** |
| Weggooien van eten beperken | 67% | 2 |
| Letten op het seizoen | 43% | 2 |
| BIO voedsel kopen | 32% | 1 |
| Vegetarisch eten | 32% | 1 |
| Lokaal gekweekt groenten en fruit eten | 19% | 7 |
| **Aandeel van Leuvenaars dat aangeeft dit reeds te doen:** |
| Verwarming lager zetten | 72% | 5 |
| Minder water gebruiken | 63% | 11 |
| Minder elektriciteit gebruiken | 64% | 8 |
| Hoeveelheid afval verminderen | 65% | 3 |
| Minder fossiele brandstoffen | 52% | 1 |
| Kleine spullen delen | 30% | 5 |
| Autodelen | 12% | 3 |
| Tuin delen | 11% | 1 |
| Woning delen | 7% | 1 |

**Leuven, met recht en rede dé Kind- en Jongerenstad**

Wat betreft het aanbod voor kinderen en jeugd scoort Leuven net als in de vorige edities uitstekend.

Het aandeel van de inwoners dat in de buurt woont van een speelruimte in de wijk is in Leuven systematisch gestegen en bedraagt 70%. Enkel in Antwerpen, Gent en Turnhout ligt dit aandeel hoger. 52% van de inwoners van Leuven bezoekt regelmatig een speeltuin of speelplein, na Antwerpen en Genk, het hoogste aantal.

De tevredenheid over het aanbod aan speelvoorzieningen in de buurt bedraagt 63% en enkel Bruggelingen zijn nog meer tevreden. 58% van de Leuvense inwoners is van mening dat kinderen tot 12 jaar veilig kunnen spelen in de buurt. Dit is na, Genk en Hasselt, de hoogste score van de 13 centrumsteden. Tenslotte vindt bijna de helft (48%) van de inwoners dat er voldoende activiteiten zijn voor kinderen in de buurt, ook weer de 3de beste score.

Leuven behaalt met 59% tevredenheid over geschikte plekken voor de opgroeiende jeugd (+12 jaar) in de buurt opnieuw de beste score van de 13 centrumsteden. Tevens vindt 41% van de Leuvenaars dat er voldoende activiteiten zijn voor jongeren in de buurt. 96% van de jongeren (12-18 jarigen) woont binnen 1.000 meter loopafstand van open jeugdruimte. Dit is het hoogste percentage van de centrumsteden. Voor wat betreft overdekte jeugdruimte voor jongeren, behaalt Leuven een 7de plaats, met 79% van de jongeren dat binnen 1.000 meter loopafstand van een overdekte jeugdruimte woont. Gezien de recente ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de uitbouw van Stelplaats en de jongerenplek in het stadhuis, zal dit aandeel ongetwijfeld in de toekomst toenemen.

**Veel aanbod aan voorschoolse kinderopvang, en toch nog steeds nood aan meer**

In Leuven vind je het grootste aanbod aan kinderopvangplaatsen van alle centrumsteden. Voor 61% van de 0-3-jarigen is er een plaatsje. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van 2011. Toch is slechts 51% tevreden over het aanbod in de buurt. De perceptie dat er een tekort aan kinderopvangplaatsen is in Leuven lijkt hardnekkig genesteld in de hoofden van de Leuvenaars. Ten onrechte: straffe investeringen vanuit de stad Leuven in kader van het Masterplan kinderopvang resulteerden in een duidelijke stijging aan het aantal opvangplaatsen. Uiteraard is er een zeer grote nood aan opvang in Leuven. De werkzaamheidsgraad in Leuven is heel hoog, we tellen het hoogste aantal tweeverdieners en veel 50-plussers werken nog – waardoor ze de zorg van de kleinkinderen niet op zich kunnen nemen. Bovendien kunnen minder gezinnen terugvallen op familie in de buurt voor informele opvang.

**Een aangename woonstad met dure woningen maar doorsnee prijzen voor appartementen**

Leuven scoort met 98% van bewoners die op minder dan 400 meter van openbaar groen wonen uitstekend en neemt hiermee de 3de plaats in van de centrumsteden. *(indicator op andere wijze berekend dan in 2014)*. Net als bij vorige meting, is 3 op 4 Leuvenaars tevreden over het aanbod aan groen in de stad en 80% vindt dat er voldoende groenaanbod is in de buurt. Leuven bekleedt hiermee de 4de plaats van de centrumsteden.

88% van de inwoners heeft een positieve indruk over de netheid in de stad. Dit is ongeveer hetzelfde aandeel als vorige meting en de 3de beste score van de centrumsteden.

Voor de netheid in de eigen buurt behaalt Leuven voor de laatste metingen (2011, 2014 en 2017) steeds hetzelfde resultaat. Bijna 3 op de 4 inwoners (71%) vindt dat de straten en voetpaden in zijn buurt over het algemeen netjes zijn.

De tevredenheid over de uitstraling van straten en pleinen, parken, monumenten en gebouwen is met 3% gestegen t.o.v. 2014. Leuven behaalt nu een score van 67%. Net zoals in 2014 doen enkel Brugge en Mechelen beter.

Bijna de helft van de inwoners (48%) is tevreden over de staat van de wegen. Dit is hetzelfde resultaat als in 2014 en een gemiddelde score. De tevredenheid over de staat van de voet- en fietspaden is licht gedaald met 2% en scoort ook gemiddeld met 40% tevredenheid. De helft van de inwoners vindt dat er voldoende parkeerplaatsen voor bewoners zijn, wat een gemiddelde score is en ruim een derde (35%) vindt dat er voldoende fietsstallingen zijn. Wat dan weer de 3de beste score van de centrumsteden is.

18% van de Leuvenaars ervaart veel hinder in zijn buurt en 20% van de inwoners ervaart geen tot weinig hinder in de buurt. Dit is een nieuwe samengestelde indicator gebaseerd op 16 mogelijke buurtproblemen die in de bevraging werd voorgelegd, zoals snel rijden, agressief verkeersgedrag, lawaai, lastiggevallen op straat, vandalisme, graffiti, zwerfvuil, ongedierte, wildplassen, hondenpoep en drugs. Enkel in Brugge en Kortrijk wordt minder hinder ervaren. Wat betreft de 16 mogelijke buurtproblemen die hinder kunnen opleveren scoort Leuven altijd onder het gemiddelde hinderniveau van de 13 centrumsteden. Dit met uitzondering van volgende problemen: 8% van Leuvense inwoners ervaarde lichthinder (7% gemiddeld) en 30% ervaarde hinder ten gevolge van sluipverkeer (27% gemiddeld) in de maand voorafgaand aan de bevraging.

Drie vierde van de Leuvenaars is tevreden over winkelvoorzieningen in de eigen buurt. Dit is een lichte daling van 2%. De scores van de centrumsteden liggen voor dit aspect allemaal zeer dicht bij elkaar en variëren van 86% tot 72%. De binnenstedelijke verschillen zijn groter dan de verschillen tussen de steden. In Leuven zijn de binnenstedelijke verschillen niet groot: de hoogste tevredenheidsscore voor winkelvoorzieningen in de eigen buurt is 86% en de laagste score 60%.

De tevredenheid over het aanbod aan kleuter- en lager onderwijs in de buurt is gestegen van 79% naar 82%. De inspanningen van de laatste jaren om de capaciteit in het kleuter- en lager onderwijs te verhogen, hebben dus geleid tot een hogere tevredenheid.

Voor al deze buurtgebonden aspecten is het interessant om de binnenstedelijke verschillen tussen de 8 bevraagde gebieden in detail te bekijken om hieruit per stadsdeel de gepaste conclusies te trekken.

De gemiddelde prijs voor een woonhuis lag in 2016 op 333.000 euro. Leuven blijft daarmee de duurste markt voor eengezinswoningen in de Vlaamse centrumsteden. Een woonhuis kost in Leuven gemiddeld 70.000 euro meer dan in Gent, de tweede duurste centrumstad voor woonhuizen. De gemiddelde prijs van een appartement bedroeg 230.000 euro. Hiermee is de kostprijs van een appartement in Leuven, net als in 2012, gemiddeld in vergelijking met de 13 centrumsteden en het Vlaamse Gewest. In Gent, Aalst, Brugge en Roeselare ligt de gemiddelde kostprijs voor een appartement significant hoger. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat het aanbod aan appartementen in Leuven hoog is. Namelijk 49% van het woonaanbod in 2017 bestaat uit appartementen. Na Oostende en Antwerpen is dit het hoogste aandeel van de centrumsteden. Het aanbod aan woonhuizen is in vergelijking met andere centrumsteden laag: 27% huizen in gesloten bebouwing (11de plaats), 11 % huizen in halfopen bebouwing (10de plaats) en 9 % huizen in open bebouwing (11de plaats).

De gemiddelde woonquote in Leuven bedraagt 20%. Dit betekent dat in 2017 de inwoners in Leuven gemiddeld 20% van hun inkomen besteden aan wonen, wat na Antwerpen het hoogste percentage is. Een vierde van de inwoners besteedt meer dan 30% van het totale gezinsinkomen aan wonen. Dit is, na Antwerpen, ook het hoogste aandeel van de centrumsteden.

Het percentage van de bevolking dat voor huur of afbetaling woonkrediet in de survey betalingsmoeilijkheden rapporteerde is licht gedaald naar 4% van de huishoudens, het niveau van 2011. In Leuven wordt samen met drie andere steden (Brugge, Hasselt en Kortrijk) het minste betalingsmoeilijkheden gerapporteerd.

De verhuisintentie (het aandeel van inwoners dat de intentie heeft om binnen de komende 5 jaar te verhuizen) ligt, samen met Antwerpen, het hoogst in Leuven (35%), gevolgd door Gent (34%). 20% van de inwoners wil verhuizen naar een andere woonst in Leuven en 15% naar een andere stad of gemeente.

**Leuven, belangrijke trekpleister voor vrije tijd, school en werk**

Leuven is een belangrijke trekpleister op vlak van cultuur. 38% van de bezoekers aan de Leuvense bibliotheek woont niet in Leuven, alsook 51% van de bezoekers aan de Leuvense culturele centra.

De aantrekkingskracht van het secundair onderwijs is in Leuven heel hoog en bedraagt 243%. Enkel Turnhout scoort nog hoger.

Leuven behaalt een gemiddelde score (6de plaats) voor de tevredenheid over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen in de stad, namelijk 87%. Alhoewel de tevredenheid over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen in de stad licht is gedaald, behaalt Leuven hier een mooie tevredenheidsscore die niet veel afwijkt van de hoogste score van de centrumsteden (92%).

Ook in deze editie behaalt Leuven een topscore op vlak van tevredenheid over het aanbod aan uitgaansgelegenheden (87%) en restaurants en eetcafés (93%).

De jobratio (aantal tewerkstellingsplaatsen op de potentieel actieve bevolking tussen 15-64 jaar) is met 128% in 2015 nog gestegen t.o.v. 2012 en blijft uitermate hoog, en het hoogste van alle steden.

Een hoge jobratio trekt natuurlijk ook veel werknemers aan. De inkomende pendel (bezoldigde werknemers met woonplaats buiten Leuven op het totaal aantal bezoldigde werknemers dat werkt op het grondgebied van de stad) is dan ook hoog en bedraagt in 2015 73% van de werknemers: zij werken in Leuven maar wonen er niet. Leuven heeft al jaren ongeveer dezelfde inkomende pendel van werknemers. Enkel Mechelen en Hasselt scoren in 2015 nog iets hoger.

**Zeer hoge werkzaamheid en toegevoegde waarde, lage werkloosheid**

De werkzaamheidsgraad (aandeel werkenden in verhouding tot de bevolking 20-64 jaar) is, in 2016, gemiddeld met 69%. Als we de werkzaamheidsgraad van enkel de Belgen bekijken, scoort Leuven dan weer het hoogste met 77%. Het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van enkel Belgen, tegenover die van de hele bevolking, heeft te maken met het hoge aantal gedomicilieerde buitenlandse studenten; zij zijn inwoners maar uiteraard niet werkzaam. Ook de werkzaamheidsgraad van 50 tot 64-jarigen is in Leuven het hoogst van alle centrumsteden. Twee derde van de 50 tot 64-jarigen in Leuven is werkzaam.

Leuven heeft, net zoals in de vorige editie, de hoogste bruto toegevoegde waarde per inwoner, namelijk 68.154 euro, tegenover een gemiddelde van de centrumsteden van 48.252 € euro (cijfers van 2015).

Wat betreft werkloosheid, het aantal niet werkende werkzoekende tussen 18 en 65 jaar op de totale beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar, kent Leuven een lichte stijging, namelijk 7.78% in 2017 t.o.v. 7.52% in 2014 en 6.70 in 2011. In 2017 staat Leuven hiermee op de 4de plaats. De gemiddelde werkloosheidsgraad voor de 13 centrumsteden bedraagt 11.1%. In het merendeel van de centrumsteden is de werkloosheid gedaald vanaf 2016.

**Armoede**

Vanaf 2017 wordt in de survey van de stadsmonitor gepeild naar subjectieve armoede van de inwoners door volgende vraag te stellen: “Kan je gezin met het maandelijks beschikbaar inkomen rondkomen?”. In Leuven gaf 12% aan (heel erg) moeilijk rond te komen, wat het laagste aandeel is van alle centrumsteden. Ook de verschillen tussen de bevraagde stadsgebieden zijn klein. Dit laag aandeel kan deels verklaard worden door de ondervertegenwoordiging van niet-Belgen bij de personen die de vragenlijst hebben ingevuld en moet enigszins genuanceerd worden.

Het procentueel aantal huishoudens dat in de survey van de stadsmonitor betalingsmoeilijkheden rapporteert, steeg van 9,4% in 2011 naar 10,5% in 2014 en ligt in 2017 op 11%. Leuven heeft, na Kortrijk, het laagste aandeel van huishoudens met betalingsmoeilijkheden van alle centrumsteden.

16% van de inwoners leeft in een gezin met een lage werkintensiteit (2016). Dit aandeel is sinds 2012 stabiel en is na Antwerpen, Genk, Oostende en Gent het hoogste aandeel van de centrumsteden. Het aandeel van personen van 0 tot 17 jaar dat leeft in een gezin met lage werkintensiteit is 10.4% in 2016 (10,1% in 2014) en is het laagste aandeel na Brugge en Roeselare.

De kansarmoede-index van Kind en Gezin zet het aantal kansarme geboortes in 2016 op 20.2%, wat een stijging inhoudt van 6.4% ten opzichte van 2013 en een gemiddelde score is (6de hoogste aandeel van de centrumsteden). De regioteamleden van Kind en Gezin leveren de basisgegevens hiervoor aan. Zij toetsen bij elk gezin zes criteria: het maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie van de ouders, de opleiding van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid. Per criterium werd een ondergrens bepaald, die in combinatie met de andere criteria aangeeft of een gezin al dan niet leeft in kansarmoede. Wanneer de leefomstandigheden van een gezin bij drie of meer van deze zes criteria zich op of onder de ondergrens bevinden, dan wordt het gezin als levend in kansarmoede beschouwd. De kansarmoede-index van K&G is een diagnose- instrument en toont aan dat Leuven een diverse en veelzijdige stad is met heel wat kwetsbaarheden. Hoe je met die diagnose omgaat op vlak van woon-, gezins-, gezondheids-, en werksituatie van jonge gezinnen, dat is de vraag waar de monitor toe aanzet.

De OKI-index, de kansarmoede-index die wordt gebruikt in het onderwijs, positioneert Leuven op een meer positieve vierde plaats. Deze index is ten opzichte van vorige editie licht gestegen van 0.78, naar 0.81. De OKI-index is een samengestelde indicator die het risico op kansarmoede weergeeft en uitgaat van volgende leerlingenkenmerken: laag opleidingsniveau van de moeder, gezinstaal niet-Nederlands, schooltoelage, buurt met hoge mate van schoolse vertraging.

Leuven kent een ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs van 14%, wat een lichte stijging is sinds vorige meting, en behaalt hiervoor t.o.v. de andere centrumsteden een gemiddelde plaats (7de plaats). Dit impliceert dat 1 op 7 van de Leuvense leerlingen het secundair onderwijs verlaten zonder diploma, wat zorgwekkend is. Vooral de thuistaal niet-Nederlands is hier een grote risicofactor. 17% van de Leuvense leerlingen in het voltijds secundair onderwijs spreekt thuis niet Nederlands. In het deeltijds secundair onderwijs is dit 46%, wat het hoogste aandeel is van alle centrumsteden.

**Zorg en gezondheid**

Op het vlak van aanbod aan residentiële plaatsen in ouderenzorg behaalt Leuven een 4de plaats, met 91 plaatsen per 1000 65-plussers. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2014. Ondanks deze mooie score vindt “slechts” 64% van de inwoners dat er voldoende zorgvoorzieningen voor ouderen zijn in de eigen buurt. Dit is, na Mechelen, de laagste score van de centrumsteden.

Het aantal inwoners dat rapporteert aan mantelzorg te doen, ligt, net als vorige editie, het laagste van de 13 steden. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan minder familiale generatiebewoning dan in andere steden, gekoppeld aan de hoge werkzaamheidsgraad van 50+’ers.

74% van de Leuvenaars geeft aan zich over het algemeen gezond te voelen. Alhoewel dit aandeel ligt gedaald is t.o.v. vorige editie, is dit het hoogste aandeel van de centrumsteden. De subjectieve inschatting van zich over het algemeen gezond te voelen, wordt ondersteund door meer objectieve gegevens. Zo liggen zowel de antibioticumconsumptie evenals het aandeel inwoners dat antidiabetes medicatie krijgt, het laagst in Leuven en telt Leuven, na Mechelen en Gent het laagste percentage inwoners met een chronische aandoening.

**Actieve burgers en betrokkenheid**

Leuvenaars zijn zeer actieve burgers: 47% is actief lid van een vereniging, een stijging van 5% ten opzichte van 2014. Enkel Hasselt telt, relatief gezien, meer actieve burgers. Tevens zet 16% van de Leuvenaars zich wekelijks vrijwillig in.

Daarenboven is 8% actief in een bewonersgroep, en was 16% het afgelopen jaar actief om iets in de buurt of stad te verbeteren. Tenslotte nam een derde van de inwoners (33%) deel aan een buurtactiviteit. Leuven behaalt hier, na Hasselt en Gent, telkens het hoogste aandeel van de centrumsteden.

Ook al zijn Leuvenaars actief en betrokkenheid, toch is de tevredenheid over het contact in de buurt eerder gemiddeld (74% en 7de plaats) en is de sociale integratie in de buurt eerder laag (34% en 10de plaats).

In Leuven voelen inwoners zich beter dan gemiddeld voor de 13 centrumsteden geïnformeerd over de activiteiten (80%), over nieuwe ingrepen en plannen (73%) en voorzieningen (66%). Enkel over de beslissingen van het stadsbestuur scoort Leuven net onder het gemiddelde van de 13 centrumsteden, namelijk 39% ten opzichte van 41% gemiddeld voor de 13 centrumsteden.

40% van de Leuvenaars vindt dat het stadsbestuur voldoende inspanningen doet om de bewoners bij veranderingen in de buurt te betrekken. Dit is een lichte stijging t.o.v. vorige meting. Leuven neemt hiermee de 10de plaats in van de centrumsteden.

36% van de Leuvenaars vindt dat het stadsbestuur voldoende inspanningen doet om de wensen van de bevolking te kennen. Ook hier tekenen we een lichte stijging op t.o.v. vorige meting en neemt Leuven de 11de plaats van de centrumsteden in.