Naam ..................................................... Mevr. De Roo

Datum ..................................................... n.c. zedenleer

Klas ..................................................... 4de jaar TSO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Armoede in Belgie**

**Wat is armoede?**

Armoede is niet enkel een financieel probleem. Integendeel. Armoede is een netwerk van sociale uitsluiting, dat zich manifesteert op verschillende levensdomeinen. De uitsluitingen binnen deze levensdomeinen staan met elkaar in verband en versterken elkaar. Zo vormt armoede een negatieve spiraal, waaruit het vaak moeilijk ontsnappen is.

De 6 levensdomeinen zijn: inkomen, arbeid, wonen, onderwijs, gezondheid en vrije tijd/samenleven.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die opgroeien in armoede vaak een achterstand oplopen, nog voor ze de schoolpoort binnenwandelen. De [*schoolcarrière*](http://www.1op10.be/armoede/onderwijs/) bepaalt in grote mate de kansen op de [*arbeidsmarkt*](http://www.1op10.be/armoede/arbeid/). Niet iedereen heeft bijgevolg kans op een kwaliteitsvolle baan. Daarenboven zijn jobs aan de onderkant van de arbeidsmarkt vaak ongezond, bieden ze weinig perspectief op werkzekerheid of een goede verloning. Onzekerheid op de werkvloer en onzekerheid van[*inkomen*](http://www.1op10.be/armoede/inkomen/), dwingt mensen in armoede naar de huurmarkt, waar ze vaak terecht komen in een ongezonde woonomgeving. Dit heeft invloed op de [*gezondheid*](http://www.1op10.be/armoede/gezondheid/). Niet alleen [*huisvesting*](http://www.1op10.be/armoede/huisvesting/), maar ook het niet kunnen kopen van (dure) gezonde voeding en vaak een gebrek aan bewustzijn op dit vlak, maakt dat mensen in armoede sneller vatbaar zijn voor ziekte. Ook psychische factoren en de financiële, culturele en bureaucratische drempels om naar de gezondheidszorg te stappen, beïnvloeden de gezondheid. En in een samenleving waar[*vrije tijd*](http://www.1op10.be/armoede/vrijetijdensamenleven/) het onderwerp is van zelfrealisatie vallen mensen in armoede uit de boot… En het verhaal is nog veel genuanceerder dan dit. Bij nieuwkomers, mensen in de illegaliteit, mensen met een psychiatrische problematiek of nieuwe armen, spelen nog vele andere factoren.

**Soorten armoede**

Grosso modo kunnen we twee vormen van armoede onderscheiden die in Vlaanderen van toepassing zijn: generatiearmoede en nieuwe armoede.

1. **Generatiearmoede**

Bij generatiearmoede is er sprake van een vicieuze cirkel waarbij armoede wordt doorgegeven van generatie op generatie. Het gaat hierbij meestal om mensen die letterlijk in armoede geboren worden. Kinderen die opgroeien in deze moeilijke situatie, missen van bij de start een aantal kansen die noodzakelijk zijn om later aansluiting te vinden bij de maatschappij. De uitsluiting die zich manifesteert én versterkt wordt op de verschillende levensdomeinen maakt dat het vaak onmogelijk wordt te ontsnappen uit deze vicieuze cirkel. Wanneer deze kinderen volwassen worden en op hun beurt kinderen krijgen, wordt de armoede en het gebrek aan kansen bijna onvermijdelijk opnieuw doorgegeven.

1. **Nieuwe armoede**

Maar armoede wordt niet alleen van generatie op generatie doorgegeven. Er zijn ook mensen die, ondanks een voldoende aan kansen, een diploma of werk, in de armoede verzeild geraken. Als ouder plots alleen komen te staan, als kleine zelfstandige je zaak moeten opdoeken, onverwacht getroffen worden door ziekte of ontslagen worden: het zijn maar enkele voorbeelden. Als de financiële reserves op dat moment niet groot genoeg zijn, dreigen de schulden zich al gauw op te stapelen. De steun van een sociaal netwerk is dan cruciaal. Maar niet iedereen heeft iemand om op terug te vallen en als de problemen blijven aanhouden, wordt het ook voor deze mensen moeilijk te ontsnappen aan de armoede.

Niet voor iedereen is de kans even groot om in armoede verzeild te raken. Bepaalde groepen lopen een beduidend hoger risico.

In 2011 hebben, *in Vlaanderen*, voornamelijk vrouwen (10,3%), alleenstaanden (14,5%), koppels waarbij minstens één persoon ouder is dan 65 jaar (20,6%), éénoudergezinnen (22,2%), werklozen (23,2%), andere inactieven (16,4%), laagopgeleiden (18,6%), 65-plussers (18,1%) en huurders (20,6%) het bijzonder moeilijk.

* + - **Eénoudergezinnen**

Het ‘tweeverdienersschap’ is in onze samenleving de standaard geworden. Eénverdieners hebben het dan ook steeds moeilijker om rond te komen. En al zeker wanneer er kinderen in het spel zijn.

38,5% van de éénoudergezinnen in België leeft onder de armoedegrens. Het percentage voor het Vlaamse Gewest is 22,2%, voor het Waalse Gewest 54,3%.

In 2009 werd de sterkste daling in de werkzaamheidsgraad vastgesteld bij alleenstaande mannen en alleenstaande vaders en moeders.

* + - **Ouderen**

20,2% van de Belgische ouderen, boven 65 jaar oud, leeft onder de armoedegrens.

* + - **Jongeren**

In België bedraagt het armoederisico bij jongeren onder de 15 jaar, 18,5%. In Vlaanderen gaat het om 10,3%, in Wallonië om 24,1%.

Over heel het land ligt de werkloosheidsgraad van jongeren hoger dan bij oudere leeftijdscategorieën: met 18,7% bij de 15 tot 24-jarigen, 6,6% bij de 25 tot 49-jarigen, 4,5% bij de 50-plussers.

De afgelopen jaren steeg ook het aantal leefloontrekkenden die als student geregistreerd staan: van een kleine 8.000 in de loop van 2003 (6% van de totale leefloonpopulatie) tot ruim 17.000 in de loop van 2011 (11% van de totale leefloonpopulatie).

Tenslotte blijkt 56% van de thuislozen, in begeleiding binnen de thuislozenzorg van het CAW, jonger te zijn dan 30 jaar…

* + - **Laaggeschoolden**

In 2009 verlieten 14,7% van de jongens en 9,2% van de meisjes ongekwalificeerd – zonder diploma – het onderwijs.

De arbeidsmarkt stelt echter steeds hogere scholingseisen. En hoe hoger men opgeleid is, hoe kleiner de kans dat men onder de armoededrempel belandt. Het armoederisico van laaggeschoolden loopt op tot 25,4%, terwijl dit bij hooggeschoolden 7,2% bedraagt. Bovendien blijken laaggeschoolden langer onder de economische crisis te lijden. Terwijl de werkloosheidsgraad bij de hoogstopgeleiden in België in 2012 daalt tot onder de 5%, blijft de werkloosheidsgraad bij laaggeschoolden zo’n 15% bedragen.

* + - **Mensen van vreemde afkomst**

Mensen van vreemde herkomst lopen een hoger risico op een leven in armoede dan autochtone personen. Mensen van Marokkaanse afkomst lopen het grootste armoederisico. Maar liefst 54% heeft een inkomen onder de armoedegrens. Niet-Europeanen hebben een risico van 37%. Voor Oost-Europeanen is dit 36% en voor mensen van Turkse afkomst 33%.

Ook wat betreft de werkloosheidsgraad is een duidelijke ongelijkheid merkbaar. Waar de werkloosheidsgraad bij de autochtone bevolking 6,3% bedraagt, is dat voor personen met een andere Europese nationaliteit 10,3% en voor niet-Europeanen 27,8%.

* + - **Vrouwen**

Op vele vlakken echter zijn mannen en vrouwen nog steeds elkaars gelijken niet. Ook niet op beroepsvlak. De *loonkloof* tussen mannen en vrouwen is, ook in 2013, nog steeds een feit.

De loonkloof op basis van de brutojaarlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers over alle sectoren heen, bedraagt voor 2009 22%. Dit betekent dat een vrouw 22% minder verdient dan haar mannelijke collega’s. In 2009 verdienden alle vrouwelijke werknemers in België 7,852 miljard euro te weinig. Wanneer er rekening wordt gehouden met het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken, verdienden ze samen nog steeds 3,634 miljard euro te weinig.

Van de vrouwen die voltijds werken, verdienen er één op vijf minder dan 2.000 euro bruto per maand. Bij mannen is dit slechts voor één op tien het geval. Per maand verdient een deeltijds werkende loontrekkende vrouw 16% minder dan een deeltijds werkende loontrekkende man. 43,5% van de vrouwelijke en 8,9% van de mannelijke werknemers werkt deeltijds.

Naast een loon ontvangen sommige werknemers extra voordelen van hun werkgever, zoals een bedrijfswagen, of een gsm. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde voordelen eerder aan mannen dan aan vrouwen worden toegekend. Het gaat dan om de terugbetalingen voor het woon-werkverkeer, de bijdragen voor het aanvullend pensioen en de aandelenopties. In verhouding ontvangen meer mannen dan vrouwen een aanvullend pensioen. Het grote verschil ligt hier ook in de omvang van de bedragen: voor mannen wordt gemiddeld 763,06 euro bijgedragen, voor vrouwen slechts 440,66 euro, met andere woorden 42% minder.”

Dat heel wat vrouwen deeltijds werken maakt deel uit van de ongelijkheid. Het ‘kiezen’ voor een deeltijdse job hangt vaak samen met een ongelijke verdeling van de zorgtaken binnen het gezin, maar ook met vooroordelen op de arbeidsmarkt zelf én met segregatie. Een groot deel van de jobs waarin vrouwen worden tewerkgesteld, zijn namelijk georganiseerd in de richting van deeltijds werk, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak. Daar komt bij het vaak om minder goed betaalde jobs gaat, in sectoren met lage lonen. Ook de keuze van studierichting speelt een belangrijke rol, daar niet alle diploma’s in gelijke mate gewaardeerd worden. Een diploma in de humane wetenschappen, een studierichting die vaker door vrouwen wordt gekozen, wordt bijvoorbeeld lager gewaardeerd dan een diploma in de exacte wetenschappen. Daarnaast speelt ‘het glazen plafond’ een grote rol. Vrouwen ervaren een moeilijkere toegang tot topfuncties en een verminderde kans op promoties… Het zijn maar enkele voorbeelden.

**Werklozen, ‘inactieven’ maar ook mensen mét een job**

Het armoederisico bij mensen die werkloos of ‘inactief’ zijn, ligt meer dan dubbel zo hoog dan bij de gemiddelde Belg. Het armoederisico bij werklozen bedraagt 57%, bij ‘inactieven’ 40%.

Maar ook een job is geen absolute garantie tegen een leven in armoede. 4,6% van de werkende bevolking in België leeft in armoede. Hoewel dat cijfer bij de laagste in Europa ligt, betekent dit dat 1 op 5 mensen in armoede voltijds of deeltijds aan het werk is.

**Opdracht: Enkele vraagjes**

Wie wordt allemaal getroffen door armoede?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Zien arme mensen er ‘anders’ uit?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wat heb je ‘echt’ nodig? Welke problemen heb je als je arm bent?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Wonen arme mensen anders?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Werken en armoede… is er een verband?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zien arme mensen er droevig uit?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Is samenzijn belangrijk als je arm bent?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Is er armoede in België ? of is dit iets dat enkel voorkomt in derde wereld landen? Maak een vergelijking (tip: denk eens aan woning, school, geld,onderwijs) :
Geef een mogelijke omschrijving zijn voor kansarmoede?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Leestekst**

**Pieter (16) leeft in armoede**

**“Deze morgen heb ik een busticket gekocht voor mijn ma”, vertelt Pieter. “Ze moest naar het ziekenhuis en had nog maar zes euro op zak.” Pieters ouders zijn arm. Net als 1 op 7 Belgen moeten ze het elke maand zien te redden met weinig geld. Daarom betaalt Pieter soms de rekeningen thuis.**

**“Zie je aan mij dat ik arm ben?vraagt Pieter.**

 “Ik denk het niet. Je leest het niet af aan mijn kleren, ook niet aan mijn gezicht. Maar ikvoel het wel. Mijn ouders hebben schulden. Daarom beheert een advocaat ons geld. Hij betaalt eerst de rekeningen, de rest krijgen mijn ouders om eten te kunnen kopen. Met dat bedrag komen we amper 14 dagen toe. Willen we iets extra, bijvoorbeeld voor feesten als Nieuwjaar of Kerstmis, dan moeten we altijd bij hem aankloppen. Enkel in noodgevallen maakt hij een uitzondering.”

**“Ik heb een paar vakantiejobs om wat extra geld te verdienen.**

Dat geef ik eerst uit aan schoenen of kleren, niet aan luxeproducten zoals mp3-spelers. Mijn gsm heb ik tweedehands gekocht en mijn enige ‘luxe’ thuis is een computer en een PlayStation. Die heb ik van mijn werkende broer gekregen. Als mijn moeder het even moeilijk heeft, geef ik een deel van mijn geld aan haar. Dat vind ik maar normaal. Wij sparen voor mekaar. Een kameraad van mij krijgt echt alles van zijn ma, maar heeft elke dag ambras met haar. Wij maken thuis veel plezier, ruzies duren nooit lang. Het is niet omdat je arm bent, dat je nooit ’s mag zwanzen, toch? Ik kijk wel uit naar mijn 18de verjaardag. Dan krijg ik het geld op mijn eigen rekening en kan ik het zelf beheren. Toch wil ik graag zo lang mogelijk bij mijn ouders blijven wonen om hen te helpen.”

**“Armoede betekent voor mij leven met iets minder.**

Om mij te amuseren heb ik geen geld nodig. Ik ga niet dikwijls op café met vrienden. Ze weten dat ik het thuis niet al te breed heb. Als we gaan poolen, willen ze me altijd trakteren. Dat vind ik zo vervelend. Akkoord, ik moet opletten wat ik uitgeef, maar ik geef even graag iets terug. Ik ben ook niet beschaamd om mijn vrienden bij mij thuis uit te nodigen: zo weten mijn ouders met wie ik rondhang en begrijpen mijn vrienden mijn situatie beter.”

**“Ik werk graag met mijn handen.**

Mijn droomjob? Garagist. Helaas kon ik die richting niet in mijn buurt volgen, en het openbaar vervoer naar een school buiten de stad is te duur. Vroeger ging ik graag naar school, nu niet meer. Eén leerkracht heeft een pik op mij. Als er iets gebeurt, heb ik het altijd gedaan. Dat komt omdat ik mijn mond open trek. Ik laat me niet doen, zeker niet door pesters. Gelukkig is er ook een leerkracht die ik vertrouw. Aan haar vertel ik alles, zelfs mijn liefdesproblemen.”

**“Elke woensdag en vrijdag vind je mij bij Recht-Op.**

Dat is een vereniging voor mensen die in armoede leven. Elk jaar kiezen we één thema waarover we samen praten. Omdat we dezelfde problemen delen, vinden we steun bij mekaar. Ik blijf er graag plakken omdat er een goede sfeer hangt. We koken ook voor elkaar. Mijn vriend Robby en ik zijn een beetje de trekkers van de groep. Als er iets beslist moet worden, kijken ze altijd eerst naar ons. We willen jongeren van straat halen, maar dat is niet zo makkelijk. Niet iedereen komt er even graag voor uit dat ze thuis arm zijn.”

**Vraagjes bij de leestekst:**

1. Hoeveel Belgen moeten het redden met minder?
2. Kan je aan Pieter zien dat hij ar is?
3. Welke luxe heeft Pieter? Wat vind jij hiervan?
4. Wat was de reden dat Pieter zijn droomjob niet kon waarmaken?
5. Heb je zelf ook al eens iets moeten laten gaan omdat je “er geen geld voor had”?
6. Wat is “recht – op”?
7. Betaal jij sommige dingen zelf? Zo ja, wat?
8. Doe jij aan weekendwerk of vakantiewerk?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

6 Doelstellingen Voor Minder Armoede
”Decenniumdoelen 2017 willen armoede stoppen.”

1. [Gezondheid](http://www.geefarmoedegeenkans.be/doelstellingen.php#doel1#doel1):
Een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk
2. [Arbeid](http://www.geefarmoedegeenkans.be/doelstellingen.php#doel2#doel2):
Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt
3. [Inkomen](http://www.geefarmoedegeenkans.be/doelstellingen.php#doel3#doel3):
Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen dat de Europese armoederisicodrempel bereikt
4. [Wonen](http://www.geefarmoedegeenkans.be/doelstellingen.php#doel4#doel4):
Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 150.000 eenheden, waarvan minstens de helft sociale woningen zijn
5. [Onderwijs](http://www.geefarmoedegeenkans.be/doelstellingen.php#doel5#doel5):
Een daling tot 3% van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in alle onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen
6. [Samenleven](http://www.geefarmoedegeenkans.be/doelstellingen.php#doel6#doel6):
Mensen in armoede verbreden hun netwerken

**Arm maar niet alleen**

Ruim twintigduizend Belgen die jonger zijn dan 25, leven van 520 Euro per maand. Nog vele duizenden jongeren leven in 'arme gezinnen'. **Eén Belgisch gezin op twintig is namelijk arm.** Dat betekent dat in elke klas wel één arme jongere zit. **Armoede is niet alleen 'weinig geld hebben'. Het gaat om veel meer: wie minder geld heeft, krijgt ook minder kansen om van cultuur te genieten, te studeren, te reizen.**

**Arm in België?**

Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Armoede veroorzaakt uitsluiting. Gezinnen in armoede ervaren dagelijks dat ze er niet bijhoren.

**Een schrijnende vaststelling:**

* Ze leven minder lang,
* ze zijn vaker ziek,
* ze kampen met schulden,
* ze hebben niet eens voldoende geld om gezond te eten,
* hun kinderen kunnen niet mee op school …

**Kortom: ze staan een leven lang aan de rand van onze samenleving.**

Deze mensen zijn extra kwetsbaar:

* ze zijn laaggeschoold,
* komen uit een gebroken gezin,
* worden ziek of invalide,
* komen zonder werk te staan en belanden in de armoede

**Goede armen:**

* arm door een ongeluk of persoonlijke tegenslag
* je hebt pech gehad. Het is niet je eigen schuld
* kinderen die geboren worden in een kansarm gezin
* de alleenstaande moeder die in de steek werd gelaten
* de man die aan ziekenhuiskosten failliet is gegaan of van verdriet aan lager wal geraakte na het overlijden van zijn echtgenote

**OPDRACHTEN:**Stel je voor:

je studeert af en wil alleen gaan wonen, je hebt echter nog geen job en geniet daarom van een leefloon. Bereken nu eens al je kosten, huur van een woning, GSM/telefoon, auto/ openbaarvervoer ,televisie, gas, water, elektriciteit, medische kosten, belastingen, onderhoudsproducten, kleding, eten, onvoorziene kosten, ontspanning, verzekering,…

**Deze helpen je alvast opweg:

Leefloon:** € 600

**Maandelijkse kosten:**Huishuur: +/- € 500
Gas, elektriciteit en water: € 150
Belastingen: € 25
Radio- tv distributie: € 12
Brandverzekering: € 4
Familiale verzekering: € 5
Onderhoudsproducten: € 15
Dokter, apotheker, oog- en tandarts, ziekenhuis: 80€
Voeding: +/- € 20/ dag
Andere: vuilzakken, meubels, Fruit, waspoeder, Huishoudtoestellen, verf of behang, vakantie, cadeautjes,…

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Maandelijks bedrag volgens jou** |
| **Vaste kosten** |  |
| Huishuur |  |
| Gas,elektriciteit en water |  |
| Belastingen |  |
| Radio- en TV- distributie |  |
| Brandverzekering |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Onderhoud** |  |
| Kleding |  |
| Onderhoudsproducten |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Gezondheid** |  |
| Dokter, apotheker, tandarts,… |  |
|  |  |
|  |  |
| **Voeding** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Andere** |  |
| Telefoon |  |
| Vuilzakken |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **TOTAAL** |  |
|  |  |

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Armoede vandaag: Actualiteit!**

Kies 1 artikel!Schrijf een korte samenvatting over de inhoud en een eigen mening!

Titel: ................................................................ Bron: .....................................................

Datum: ....................................................

Korte samenvatting ... & Eigen mening ... !

*Bronnen:* [*www.1op10.be*](http://www.1op10.be)*, panorama (canvas),* [*www.deredactie.be*](http://www.deredactie.be)*, knack, Demorgen, Digimores*