**Casus 1 (ziekte en persoonlijke drama’s)**

Tine (53) werkte voltijds in een rusthuis. “Het was hard werken , één op twee weekends, soms tien dagen na elkaar, maar ik deed het graag. Blijkbaar liep ik toen ook al een tijd rond met een ernstig nekletsel, maar ik voelde het nog niet. Tot ik problemen kreeg aan mijn schouder en polsen, toen begon de ellende.”

Tine bleef gewoon doorwerken. “Met ontstekingsremmers en cortisone inspuitingen was de pijn tijdelijk draaglijk, maar dat was uiteindelijk geen oplossing. De zwellingen en ontstekingen werden erger. Op een dag kon ik mijn tas koffie niet meer optillen. Toen wist ik dat het goed fout zat. De ontstekingen waren ook niet meer weg te krijgen.”

Tine ging deeltijds werken , op een dienst waar de belasting minder groot was. Het bleef fysiek echter begaf gaan. “Op een late dienst stond ik er soms alleen voor met twintig bewoners, dat was niet haalbaar. Op mijn werk drongen ze ondertussen aan dat ik ontslag zou nemen om medische redenen, iets wat ik altijd geweigerd heb. Uiteindelijk ben ik dan zelf ontslagen.”

“Omdat ik zelf geen ontslag genomen heb krijg ik nog een redelijke uitkering van 1200 euro per maand. Maar de kosten voor mijn behandeling, het materiaal hiervoor en de consultaties bij de specialist zijn fel gestegen. Dat kost mij allemaal handenvol geld.”

Ondertussen kreeg Tine het overlijden van haar zoon te verwerken. “Hij overleed, na een moedige strijd van vijf jaar, aan kanker. Hij was amper 26 jaar. Dat draag je mee voor de rest van je leven. Op een bepaald moment kwam een neuroloog ook tot de conclusie dat veel van mijn fysieke klachten terug te brengen waren tot het onverwerkte overlijden va mijn zoon.”

“Van mijn vroegere huisarts kreeg ik weinig ondersteuning. Gelukkig heb ik nu een huisarts gevonden die echt naar me luistert. Ze heeft mijn hele medische dossier, ondertussen een dik pak documenten, helemaal doorgenomen. Het is de eerste keer da ik iemand zoiets zie doen. Werken lukt me dan wel niet meer, ik wil wel actief blijven. Zo wil ik mee nadenken over hoe we armoede het best bestrijden.”

**Casus 2 (ongelukkig huwelijk en scheiding)**

Thelma (40) en Rob (42) zijn getrouwd en hebben samen één dochter. Thelma is de enige kostwinner in het gezin. “Ik werk 4/5de als poetshulp. Rob weigert te gaan werken. Bovendien lijdt hij aan een alcoholverslaving en een gokverslaving. Voordat mijn loon wordt gestort heeft Rob er het grootste deel al doorgehaald om zijn verslavingen te bekostigen. Er is bijgevolg geen geld om noodzakelijk rekeningen zoals huur, elektriciteit en water te betalen. Bovendien hebben we het ook moeilijk om voldoende eten te voorzien voor onze dochter alsook om haar schoolrekening te betalen.”

“Onlangs heb ik er nog een flexjob bijgenomen maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. We zijn onlangs uit ons appartement gezet omdat we 4 maanden achterstonden met de huur. Voor mij was het genoeg geweest. Ik heb met Rob gebroken. Gelukkig kan ik voorlopig terecht bij mijn gepensioneerde ouders. Maar ook dat is slechts tijdelijk. Ik zou graag mijn dochter opnieuw een beter leven geven. Morgen heb ik alvast een afspraak bij het OCMW en het CAW.”

**Casus 3 (ernstige ziekte)**

Jan (37) had een bloeiende zaak als zelfstandige. “Ik leidde een luxueus leven, mijn zaak draaide op volle toeren. Ik reed met een dure sportwagen, woonde in een groot huis, droeg dure merkkleding en ging naar dure clubs. “

“Helaas kwam aan dat mooie liedje een eind. Nadat ik net een grote investering had gedaan in mijn bedrijf werd ik ernstig ziek. Bijgevolg kon ik geen opdrachten meer aannemen. Mijn rekeningen kon ik niet meer betalen en ik ging failliet.”

Jan was alles kwijt.

“Na een lange strijd overwon ik mijn ziekte en ben ik aan de beterhand. Ik heb zelfs opnieuw werk gevonden, als magazijnier in een kringloopwinkel. Maar ik heb nog een torenhoge schuldenberg af te lossen. Momenteel wordt mijn loon beheerd door een schuldbemiddelaar. Het zal nog jaren duren voordat ik zelf terug een loon heb. Toch kijk ik hoopvol naar de toekomst.”

**Casus 4 (zorg vor de kinderen, geen werk)**

Gerda (65) is reeds 22 jaar geleden gescheiden van haar toenmalige echtgenoot. Toch zijn de gevolgen nu nog zichtbaar want de scheiding bracht haar gezin vel schade toe. “Mijn drie kinderen waren toen jong en ik had net mijn vaste job opgezegd om voor hen te kunnen zorgen. Waardoor ik na de scheiding ineens zonder inkomen kwam te zitten. Ik moest noodgedwongen een leefloon aanvragen bij het OCMW. Bovendien weigerde mijn ex om onderhoudsgeld te betalen. Ik moest de nodige schaamte overwinnen maar gelukkig kan ik zelf heel goed met geld omgaan. Naarmate mijn kinderen ouder werden begrepen ze mijn situatie ook beter en gingen ze zelf op zoek naar goedkopere kledij om te dragen bijvoorbeeld. “

“Nu mijn kinderen de deur uit zijn moet ik enkel nog voor mezelf beslissen waar ik mijn geld aan geef. Dat maakt het voor mezelf een stuk overzichtelijker. Ik weet perfect wat mijn inkomsten en mijn uitgaven zijn en hoeveel ik bijgevolg mag besteden. Zo simpel is dat. Het vraagt de nodige discipline maar het lukt me. Aan kledij geef ik bijvoorbeeld nauwelijks geld uit, deze krijg ik vaak van vriendinnen. Voor grotere uitgaven spaar ik ook , zo heb ik een elektrische fiets gekocht door het sparen van munten van 50 eurocent. Andere grote uitgaven zoals een wasmachine koop ik van geld dat ik krijg voor speciale gelegenheden (verjaardag, terugtrekken van belastingen).”

Ondanks Gerda haar inspanningen is ze nog steeds werkzoekend. “Ik heb hier en daar wel eens kunnen inspringen maar een echte vaste betrekking behalen is me nooit meer gelukt. Ik besef dat het op mijn leeftijd een bijzonder lastige opgave wordt om hier nog verandering in te brengen maar ik geef de hoop niet op.”

**Casus 5 (vooroordelen + te grote lening)**

Mohammed (29) werkt als medewerker in een sociale werkplaats. Hij heeft een nieuw samengesteld gezin: zijn vrouw Nawal (30) heeft vier kinderen uit een vorige relatie. Bovendien is er ook een kind op komst van Mohammed en Nawal samen.

“We hebben besloten om een lening aan te gaan om een grotere wagen te kopen en eigenlijk zouden we ook een huis moeten huren, we wonen nu op een te klein appartementje. Geen makkelijke zoektocht want als koppel van vreemde origine kregen we bij die zoektocht toch nog vaak racistische vooroordelen te verwerken. Uiteindelijk vonden we via een kennis toch een geschikt huis”

“Na de aankoop van de wagen en de eerste betaling van de huur van ons nieuwe huis merkten we echter al snel dat de schulden ons boven het hoofd begonnen te groeien. We liepen al snel achter op de betalingen. Bovendien kan mijn vrouw niet werken omwille van chronische rugklachten.”

“Uiteindelijk is er loonbeslag gelegd op mijn loon. Met andere woorden , mijn loon wordt gestort op en rekening bij mijn advocaat teneinde onze schulden af te lossen en ik krijg 80 euro in de week om rond te komen. Dit is natuurlijk een onmogelijke opgave. Met zo’n uitgebreid gezin. We vrezen dan ook om op straat te belanden.”

**Casus 6** (huiselijke zorgen)

Julie (14) maakt zich zorgen over haar thuissituatie. “Mijn papa Karel (38) zorgt sinds het overlijden van onze mama alleen voor mijn broer Max (10) en mezelf. Mijn broer moet echter dringend geopereerd worden aan kwaadaardig gezwel terwijl ikzelf waarschijnlijk een beugel moet gaan dragen. Onze papa doet hard zijn best voor ons maar we hebben het sowieso niet breed en hij is ook nog niet over de dood van mama heen. Ik vraag mij af of het hem soms niet allemaal teveel wordt. “

“Bovendien word ik op school gepest omdat ik noodgedwongen met tweedehands kledij naar school moet komen. Tuurlijk vind ik dit verschrikkelijk maar ik zwijg erover tegen mijn papa want die heeft het zo al moeilijk genoeg.”