**Standpunt/ toelichting ervaringsdeskundige**

De koopkracht is voor ouderen in vele opzichten gedaald. In ons geval, een ouder gehandicapt echtpaar, waarbij één van beiden volledig rolstoel gebonden is, zijn de kosten de laatste jaren vele malen hoger geworden, waardoor de koopkracht ernstig is gedaald.

Na 46 jaar werken, waarvan 18 maanden verplichte dienstplicht en 40 jaar bij de politie heeft er sinds mijn pensionering geen indexering, zoals altijd beloofd, plaatsgevonden. Toen ik op jonge leeftijd bij de (rijks)politie ging werken in een baan waar je grote risico’s liep, beloofde de overheid een waardevast pensioen, wat jaarlijks zou worden aangepast en geïndexeerd. Dat stond ook nog zwart op wit.

Wij hebben naast de AOW een overheidspensioen, dat sinds onze pensionering in 2010 tweemaal is gekort.

Sinds onze pensionering zijn de noodzakelijke kosten behoorlijk gestegen. Enkele voorbeelden, de lijst is zeker niet volledig:

* De huurprijs van onze particuliere aangepaste huurwoning is sinds onze pensionering ongeveer € 120,00 per maand gestegen.
* Leven met chronische ziekten kost extra geld, o.a. door eigen bijdragen, onvolledige vergoedingen, meer tandartskosten (gevolg van zware chemokuren);
* De kosten voor (dieet)voeding en energie zijn flink gestegen. Invloed op de energievoorzieningen heb je in een particuliere huurwoning niet.
* Wij rijden noodzakelijkerwijs met een aangepaste bestelauto. Omdat we niet meer werken, is hier geen enkele vergoeding voor via het UWV of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Buiten de aanschaf van een bestelauto, bedragen de ombouwkosten enkele duizenden euro’s.
* Omdat lopen geen optie meer is, moeten we vaker gebruik maken van de eigen auto. Door de steeds stijgende brandstofkosten vormt dit een extra grote uitgavenpost.
* Enkele andere zaken, zoals een rolstoel en een gedeeltelijk vergoede scootmobiel zijn wel vergoed. Dit laatste m.b.v. een pgb, wij mogen dan zeven jaar geen andere vervoersvoorziening aanvragen. (Alsof (spier)ziekten stil staan!!!!). De extra aanschafkosten, de onderhoudskosten, inclusief verzekeringen moeten uit eigen budget komen, voor zover dat aanwezig is.
* De woongemeente heeft (onrechtmatig) een inkomenstoets ingevoerd, hierbij wordt geen rekening gehouden, met de extra kosten m.b.t. onze beperkingen, waardoor vermoedelijk onze huishoudelijke hulp, welke al minimaal is, voor eigen kosten gaan komen. Naast dat de gemeente met dit beleid in strijd met de WMO onrechtmatig bezig is, wordt ook de AVG overtreden en de privacy van mensen met een beperking onrechtmatig geschonden.
* De (gemeentelijke) belastingen stijgen iedere jaar weer, zeker het komende jaar.

Door al jaren niet te indexeren en nu weer de AOW te ontkoppelen, worden gepensioneerden keihard geraakt. We hebben te maken met een onbetrouwbare overheid, zeker nu bij de pensioenfondsen het geld over de plinten klotst en zij voldoende inkomsten en vermogen hebben om met terugwerkende kracht te indexeren.

Al tweemaal is door de overheid een greep gedaan in het vermogen van de APB. Dit is nooit terugbetaald en komt nu ten laste van de gepensioneerden overheidsdienaren. Bedrijven als Albert Heijn en ING deden dit ook, maar betaalden het later netjes terug.

Mijn conclusie:

* Gepensioneerden worden door niet te indexeren zwaar aangepakt en gediscrimineerd ten opzichte van werkenden. Bij gepensioneerden met een handicap komt dit extra hard aan.
* De betrouwbaarheid van de hele Nederlandse overheid wordt door deze wijze van handelen ernstig geschaad.
* Mensen met alleen een AOW kunnen niet meer rondkomen in ons rijke Nederland.
* Er is maar één juiste oplossing, met terugwerkende kracht indexeren en geen ontkoppeling van de AOW. Naar mijn mening dient het huidige pensioenstelsel behouden te worden. Het is het beste stelsel in de wereld, mits men rekent met het werkelijke rendement en niet met de rente van 0,3% die de Nederlandse Bank hanteert.