**Hoofdstuk 5 Is er werk voor jou?**

**Weet je nog?**

**Theorie**

Vanaf je 15e mag je werken en kun je een baantje gaan zoeken. Wat voor werk je kunt doen, hangt af van je werkervaring en de **scholing** die je hebt gehad. Het bedrijf waar je werkt, moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Dat staat in De **Arbo**wet.

Als je aan je baan begint, onderteken je een **arbeidsovereenkomst**. Dan ben jij als **werknemer** in loondienst bij de **werkgever**.

Als scholier kun je alleen een **deeltijdbaan** hebben, want volgens de **Arbeidstijden**wet mag je buiten schooltijd slechts enkele uren werken. Iemand die de hele week werkt, heeft een **voltijd**baan. Als je baan voor een afgesproken periode is, dan heb je een **tijdelijke** baan. Scholieren krijgen vaak een oproepcontract. Bij een **vaste** baan is er geen einddatum afgesproken.

Meestal begin je met een **proeftijd** om te kijken of het bevalt. Daarna blijf je werken tot je een andere baan neemt of met pensioen gaat. Maar je kunt ook **ontslag** krijgen. Bijvoorbeeld als jouw werk overbodig wordt door **technologische ontwikkelingen**. Om te voorkomen dat je van de ene op de andere dag werkloos thuis zit, moet de werkgever zich houden aan een **opzegtermijn**. Die tijd kun je gebruiken om ander werk te zoeken.

**Opdrachten**

**1 A** en **C**

**2** *Bijvoorbeeld:*

- Een werkgever wil werknemers met de juiste scholing graag behouden. Een hoger loon kan daar bij helpen.

- Geschoolde werknemers kunnen beter presteren. Dat wordt beloond met een hoger loon.

**3 a** Arbeidstijdenwet

**b** Arbeidstijdenwet

**c** Arbowet

**d** Arbowet

**4** Voor allebei. Een werknemer kan er tijdens de proeftijd achter komen of het werk naar zijn zin is. De werkgever kan er in die periode achter komen of de nieuwe werknemer echt geschikt is.

**5** *Bijvoorbeeld:*

- Ja, want scholieren mogen op een schooldag maximaal 2 uur werken.

- Dat klopt niet helemaal, want in de vakantie mogen scholieren wel 40 uur (voltijd) werken.

**6 a** In deze twee maanden kan de school op zoek gaan naar een nieuwe docent.

**b** In deze twee maanden kan de leraar op zoek gaan naar een nieuwe baan.

**7 A**

**8**

Het invulwoord is: **werkgever**.

**Paragraaf 5.1 Wat levert werk op?**

**1** *Bijvoorbeeld:*

- Nee, maar ik zou graag bij een supermarkt / tuincentrum / strandtent willen werken.

- Ja, ik zou graag in een winkel werken.

**2 a** *Vijf van de volgende:*

- geld verdienen

- contact met klanten en collega’s

- nieuwe dingen leren

- jezelf ontwikkelen

- regelmaat geven aan je leven

- nuttig bezig zijn

**b** Werken zorgt ervoor dat je je dag volgens een bepaald ritme kunt indelen.

**3 a** *Bijvoorbeeld:* geld verdienen en contact met klanten en collega’s.

**b** *Bijvoorbeeld:*regelmaat geven aan je leven en nuttig bezig zijn.

**4 a** Je kunt hier alle banen opnoemen waarvoor je een beroepsopleiding nodig hebt.

**b** *Bijvoorbeeld:* vakken vullen in de supermarkt, schoonmaken, vuilnis ophalen.

**5 a** Collectieve arbeidsovereenkomst.

**b** Voor iedereen die in een bepaalde bedrijfstak werkt (bijvoorbeeld in de zorg, de bouw, het onderwijs).

**6** Het soort werk dat je doet, het aantal uren dat je werkt, je leeftijd, je opleiding en je ervaring.

**7 a** Geschoold werk. Als verpleegkundige heb je een beroepsopleiding nodig.

**b** Een vakbond kan in de cao afspraken gemaakt hebben over:

**aantal vakantiedagen bij een voltijdbaan**, **extra vergoeding bij nachtdienst**, **loon bij verschillende functies**.

**8 a** Over de cao-afspraken over het loon.

**b** De werknemers eisen een loonsverhoging van 5 procent en extra toeslagen voor overwerk.

**c** De werkgevers bieden een loonsverhoging van 3,25 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro voor volgend jaar.

**d** Het ziekenhuispersoneel gaat staken (en behandelt alleen nog spoedgevallen). *Bijvoorbeeld:*

- Ik vind dit een goede manier, omdat het ziekenhuispersoneel duidelijk zijn mening laat zien.

- Ik vind dit geen goede manier, want patiënten hebben last van deze acties.

**9** *Bijvoorbeeld:*

- Een buschauffeur vervoert meer mensen en heeft daarom meer verantwoordelijkheid dan een taxichauffeur.

- Een buschauffeur moet (veel) grotere afstanden rijden dan een taxichauffeur, waarvoor afspraken nodig zijn over hoeveel uur je achter het stuur mag zitten.

**10 a** Op je **brutoloon** wordt loonbelasting ingehouden.

**b** Je **nettoloon** is het salaris dat op je rekening wordt gestort.

**11 a** € 2.687 – (€ 728 + € 266) = **€ 1.693**

**b** De inhoudingen zijn 36,7 ÷ 100 × € 3.297 = 0,367 × € 3.297 = € 1.280

Het nettoloon wordt: € 3.297 - € 1.280 = **€ 2.087**

**12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **wit** | **grijs** | **zwart** |
| **a** | Je betaalt belasting en premies over je inkomsten. | **x** |  |  |
| **b** | Je doet vrijwilligerswerk. |  | **x** |  |
| **c** | Je helpt je ouders bij het huishouden. |  | **x** |  |
| **d** | Je betaalt geen belasting over je salaris. |  |  | **x** |

**13 a** *Bijvoorbeeld:* Als je zwart werkt verdien je meer geld.

**b** *Bijvoorbeeld:* Een werknemer die zwart werkt kost minder geld dan een werknemer die wit werkt.

**c** Een werknemer is strafbaar omdat die geen loonbelasting en premies betaalt. Een werkgever is strafbaar omdat die iemand voor zich laat werken zonder dat er loonbelasting en premies worden betaald. Ook zijn er geen duidelijke afspraken over het werk (er is geen arbeidsovereenkomst).

**14 a** Het minimum(jeugd)loon voorkomt dat werkgevers hun werknemers veel te weinig loon betalen.

*Anders gezegd:* Het minimum(jeugd)loon beschermt werknemers tegen uitbuiting.

**b** Als je 15 bent, krijg je veel dingen die je nodig hebt nog van je ouders. Als je 21 bent, woon je misschien al zelfstandig. Iemand van 21 jaar heeft daarom een hoger inkomen nodig dan iemand van 15 jaar.

**15 a** 1€ 1.934 × 12 ÷ 52 = **€ 446,31**

2 € 1.934 ÷ 40 × 24 = **€ 1.160,40**

**b** 1€ 3.459,45 × 12 ÷ 52 = **€ 798,33**

2€ 798,33 ÷ 36 = **€ 22,18**

**16 a** Het weekloon deel je door het aantal uren dat er per week gewerkt wordt:

€ 113,24 ÷ 38 = **€ 2,98**

**b**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimumloon** | | | |
| **Leeftijd** | **Maand** | **Week** | **Uur** |
| 21 jaar en ouder | € 1.635,60 | € 377,45 | € 9,93 |
| 20 jaar | € 1.308,50 | € **301,96** \* | € 7,95 |
| 19 jaar | € 981,35 | € **226,47** \*\* | € 5,96 |
| 18 jaar | € 817,80 | € **188,72** | € **4,97** |
| 17 jaar | € **646,06** | € 149,09 | € **3,92** |
| 16 jaar | € **564,81** | € **130,34** | € 3,43 |
| 15 jaar | € 490,71 | € 113,24 | € 2,98 |
| *Door afronding én een andere manier van berekenen kun je op een iets ander antwoord uitkomen:*  Ook goed: \* € 7,95 × 38 = **€ 302, 10**  \*\* € 5,96 × 38 = **€ 226,48** | | | |

*Berekeningen:*

20 jaar: € 1.308,50 × 12 ÷ 52 = **€ 301,96**

*\* Als je uitgaat van het afgeronde uurloon, dan is de uitkomst* ***€ 302,10****.*

19 jaar: € 981,35 × 12 ÷ 52 = **€ 226,47**

*\*\* Als je uitgaat van het afgeronde uurloon, dan is de uitkomst* ***€ 226,48****.*

18 jaar: - weekloon: € 817,50 × 12 ÷ 52 = **€ 188,72**

- uurloon: € 188,72 ÷ 38 = **€ 4,97**

17 jaar: - maandloon: € 149,09 × 52 ÷ 12 = **€ 646,06**

- uurloon:€ 149,09 ÷ 38 = **3,92**

16 jaar: - weekloon: € 3,43 × 38 = **€ 130,34**

- maandloon: € 130,34 × 52 ÷ 12 = **€ 564,81**

**Paragraaf 5.2 Wat voor ondernemingen?**

**1** *Bijvoorbeeld:* buschauffeur, leraar, automonteur, fysiotherapeut, enz.

**2 a** **b**

1 Tertiaire sector - *bijvoorbeeld:* winkelier, restauranthouder, bankmedewerker

2 Quartaire sector - *bijvoorbeeld:* politieagent, docent, gemeenteambtenaar

3 Secundaire sector - *bijvoorbeeld:* automonteur, bakker, bouwvakker

4 Primaire sector - *bijvoorbeeld:* veehouder, visser, bosarbeider

**3** **a**

**b** *Bijvoorbeeld:* In de secundaire sector.

**c** *Bijvoorbeeld:* MBO Allround operationeel technicus

**4** Cirkeldiagram **B**: de dienstensectoren (tertiaire en quartaire sector) zijn daar ruim driekwart van het totaal.

**5 a** Bert is vrachtwagenchauffeur. **uitvoerend**werk

**b** Dion is bedrijfsleider. **leidinggevend**werk

**c** Soraya heeft haar eigen bedrijf. **leidinggevend**werk

**6 C**

**7 a** Onjuist, het inkomen van een zelfstandige hangt af van hoeveel goederen of diensten hij kan verkopen en tegen welke prijs.

**b** Juist

**c** Onjuist, een werkgever heeft één of meer werknemers in loondienst. Een zelfstandige heeft niet altijd personeel (de zzp’er).

**d** Onjuist, een eenmanszaak heeft één eigenaar, maar die eigenaar kan wel werknemers hebben.

**8 C**

**9** Overeenkomst: Eigenaars van een eenmanszaak of een vof lopen het risico dat ze schulden van het bedrijf met hun privégeld moeten afbetalen.

Verschil:Een eenmanszaak heeft één eigenaar, een vof heeft er tenminste twee.

**10** **a** *Bijvoorbeeld:* Linda koopt alle spullen in die ze nodig hebben in de kapperszaak, Amy verzorgt de administratie en de website. Allebei helpen ze klanten in de zaak.

**b** *Bijvoorbeeld:* Je kunt het oneens worden over beslissingen die genomen moeten worden.

**11 a** Van een NV

**b** 1 Aandeelhouders van een NV krijgen dividend (een deel van de winst).

2 Als de waarde van hun aandeel stijgt, kunnen ze het met winst verkopen.

**c** Aandelen van een NV kunnen ook minder waard worden. In dat geval kan een aandeelhouder (veel) geld verliezen.

**12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Eenmans­zaak** | **Vof** | **Bv** | **Nv** |
| **a** De eigenaren lopen geen risico met hun privégeld. |  |  | **x** | **x** |
| **b** De eigenaren zijn aandeelhouders. |  |  | **x** | **x** |
| **c** Ondernemingsvorm met altijd één eigenaar. | **x** |  |  |  |
| **d** Schulden moeten met privégeld afgelost worden. | **x** | **x** |  |  |
| **e** Vennoten of firmanten hebben de leiding. |  | **x** |  |  |

**13** In een vof lopen Lianne en Esther het risico dat ze schulden van hun bedrijf met privégeld moeten afbetalen. In een bv lopen ze dat risico niet; dan kunnen ze hoogstens hun aandeel in het bedrijf verliezen.

**Paragraaf 5.3 Doe jij mee op de arbeidsmarkt?**

**1 a** *Bijvoorbeeld:*

- Werken in een supermarkt.

- Schoonmaken bij een bedrijf of een gezin.

- Kranten of folders bezorgen.

**b** Je kunt ontslagen worden als je je werk niet goed doet of als je vaak te laat komt.

Je kunt ook zelf ontslag nemen.

**2** Makkelijker, want dan is er meer vraag naar arbeid, er zijn meer mensen nodig.

**3 x** Iedereen die werkt heeft te maken met de arbeidsmarkt.

□ Op de arbeidsmarkt zijn alleen bedrijven actief.

□ Het aanbod van arbeid bepaalt de werkgelegenheid.

**x** De werkgelegenheid is afhankelijk van de economie.

**4** *Bijvoorbeeld:*

- De twijfel van Joël is terecht. In de grafiek zie je een flinke stijging van het aantal vacatures, maar de stijging van het loon gaat veel langzamer.

- De twijfel van Joël is onterecht. De grafiek laat zien dat de lonen stijgen, alleen stijgen ze minder hard dan het aantal vacatures.

**5** **D**

**6 a**  *Bijvoorbeeld:*

- Ja, want ik ben 15 en ik heb of zoek een baantje.

- Nee, want ik werk niet en ik ben ook niet op zoek naar een baantje.

**b** *Bijvoorbeeld:*

- Iemand die studeert (en ernaast geen baantje heeft).

- Iemand die arbeidsongeschikt is en dus niet kan werken.

- Iemand die stopt met werken omdat hij voor zijn kinderen wil zorgen, terwijl zijn partner aan het werk is.

- Iemand die geen werk heeft, maar ook geen werk zoekt.

**7 a** Vraag naar arbeid. De banner op de foto laat zien dat een bedrijf vacatures heeft.

**b** Aanbod van arbeid. Het schema gaat over de beroepsbevolking.

**8 a** Van de beroepsbevolking werkt **50**% in een voltijdbaan.

*Berekening:* 4,6 miljoen ÷ 9,2 miljoen × 100% = 50%

**b** Van de beroepsbevolking is **3,3**% werkloos.

*Berekening:* 305.000 ÷ 9.200.000 × 100% = 3,3%

**c** Van de mensen met een deeltijdbaan wil **7,6**% meer uren werken.

*Berekening:* 333.000 ÷ 4.400.000 × 100% = 7,6%

**9** Onder andere: mensen met een migratie-achtergrond, ouderen.

**10 a** Discriminatie op basis van afkomst, religie, leeftijd of sekse en zwangerschapsdiscriminatie.

**b** *Bijvoorbeeld (twee van de volgende):*

-Contracten worden niet verlengd.

- Een beloofde loonsverhoging gaat niet door.

- Ze krijgen een lagere functie of worden ontslagen.

**c** Werknemers raken gekwetst en doen hun werk minder goed. De productie gaat omlaag.

**11** De twijfels van Thijs zijn onterecht. Zijn werkgever is verplicht om hem minder uren te geven als hij daar om vraagt.

**12** Werknemers met een flexibel contract werken alleen als de werkgever hen nodig heeft. Zo gauw de werkgever hen niet meer nodig heeft, worden ze niet meer opgeroepen en zijn ze hun werk kwijt.

**13 a** 13,1 miljoen ÷ 17,4 miljoen × 100% = **75,3%**

**b** 70,5 ÷ 100 × 13 100 000 = 0,705 × 13 100 000 = **9 235 500** mensen

**c** *Bijvoorbeeld:* Als vrouwen financieel onafhankelijk zijn van hun partner, dan komen ze bij een eventuele scheiding niet in geldproblemen (en hebben dan geen steun nodig van de overheid).

**14** **B** en **C**

**Paragraaf 5.4 Als je zonder werk zit**

**1** *Bijvoorbeeld:* Als je 15 jaar of ouder bent: ja, dan ben je werkloos, want je hebt geen baan terwijl je wel op zoek bent naar werk.

**2 a** Als je 15 jaar of ouder bent en geen baan hebt, maar wel actief op zoek bent naar werk.

**b** 1 Je hebt minder te besteden.

2 Je raakt het contact met je collega’s en/of klanten kwijt.

3 Je gaat je nutteloos voelen.

4 Je moet misschien verhuizen.

**3 a** 1De vraag naar arbeid (werkgelegenheid) is 8.941.000 personen.

2 Het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) is 9.246.000 personen.

**b** 9.246.000 – 8.941.000 = **305.000** werklozen.

**c** 305.000 ÷ 9.246.000 × 100% = **3,3%**

**4** Het UWV

- helpt werklozen bij het zoeken naar een nieuwe baan.

- beoordeelt of iemand recht heeft op een WW-uitkering.

**5 a** Jayden is **niet** werkloos.

**b** Myrthe is **geregistreerd**werkloos.

**c** Peter is **verborgen**werkloos.

**6 a** Ja, want in de 36 weken voor je ontslag ben je 26 weken in dienst geweest. Je hebt je op tijd ingeschreven bij het UWV.

**b** 75 ÷ 100 × € 1.706 = 0,75 × € 1.706 = **€ 1.279,50**

**c** 70 ÷ 100 × € 1.706 = 0,70 × € 1.706 = **€ 1.194,20**

**d** Omdat je pas een jaar gewerkt hebt, krijg je maar drie maanden (de minimale periode) een WW-uitkering.

**7** Minder koopkracht 🡒 **3** 🡒 **1** 🡒 **2** 🡒 **4** 🡒 conjuncturele werkloosheid

**8** De overheid kan maatregelen nemen om conjuncturele werkloosheid te verminderen. Zo kan ze de loonbelasting **verlagen** waardoor de koopkracht zal **stijgen** en de vraag naar producten **stijgt**.

**9**

**10 a** structurele werkloosheid

**b** conjuncturele werkloosheid

**11 a** frictiewerkloosheid

**b** regionale werkloosheid

**c** seizoenswerkloosheid

**12 a** regionale werkloosheid

**b** Flevoland, Groningen en Zuid-Holland.

**c** 3,2 ÷ 100 × 251.000 = 0,032 × 251.000 = **8.032 werklozen**

**d** 3,2% = 43.000

1% = 43.000 ÷ 3,2 = 13.437,5

100% = 13.437,5 × 100 = **1.343.750 werklozen**

**13** De sluiting van de mijnen veroorzaakte:

**-** structurele werkloosheid, omdat een hele bedrijfstak verdween.

**-** regionale werkloosheid, omdat de werkloosheid in Limburg boven het landelijk gemiddelde kwam te liggen.

**Samenvatting**

**5.1 Wat levert werken op?**

Je werkt om geld te verdienen, maar er zijn ook andere **arbeidsmotieven**. Voor **geschoold** werk heb je een beroepsopleiding nodig.

Als je een baan krijgt, sluit je een **arbeidsovereenkomst**. De meeste afspraken die daarin staan zijn overgenomen uit de **cao** die voor de hele bedrijfstak geldt.

In de arbeidsovereenkomst staat hoeveel **brutoloon** je gaat verdienen. Als daarop belasting en premies zijn ingehouden, houd je het **nettoloon** over. Werknemers moeten ten minste het wettelijk **minimumloon** verdienen.

Betaald werk waarover je geen belasting of sociale premies betaalt, noem je **zwart** werk.

**5.2 Wat voor ondernemingen?**

Alle arbeid en productie vindt plaats in een van de vier **productiesectoren**. In een organisatie is er **arbeidsverdeling** als de medewerkers verschillende taken hebben. Dat kunnen leidinggevende of uitvoerende taken zijn. Je kunt in loondienst werken of als **zelfstandige** in je eigen onderneming werken.

Bedrijven kiezen zelf een ondernemingsvorm. Ben jij de enige eigenaar, dan heb je een **eenmanszaak**. Heb je geen personeel, dan ben je een **zzp’er**. Een **vof** heeft twee of meer eigenaren die samen de leiding hebben. De eigenaren van een **nv** en een **bv** zijn de

aandeelhouders. Deze ondernemingen worden geleid door een directeur.

**5.3 Doe jij mee op de arbeidsmarkt?**

Op de arbeidsmarkt komt de vraag naar arbeid van de **werkgevers**. Het aanbod van arbeid komt van de **beroepsbevolking**. Dat is iedereen tussen de **vijftien** jaar en de pensioenleeftijd die werkt of **werkloos** is. Alle arbeidsplaatsen bij bedrijven en de overheid noem je de **werkgelegenheid**.

Als je alleen werkt wanneer je werkgever je nodig heeft, heb je een **flexibele** baan.

In de Algemene wet **gelijke behandeling** staat dat werkgevers geen **onderscheid** mogen

maken op grond van geslacht, religie, leeftijd of afkomst. De **arbeidsparticipatie** van vrouwen is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

**5.4 Als je zonder werk zit**

Er is **werkloosheid** als het aanbod van arbeid **groter** is dan de vraag. Werklozen behoren tot de **geregistreerde** werkloosheid als zij bij het **UWV** staan ingeschreven. Zij kunnen daar een WW-uitkering aanvragen.

**Conjuncturele** werkloosheid ontstaat als er door daling van koopkracht minder vraag is naar producten. Bij **structurele** werkloosheid liggen de oorzaken bij de aanbodkant van de economie. **Frictie**werkloosheid ontstaat doordat je na je opleiding of ontslag tijd nodig hebt om een baan te zoeken. Er is **seizoen**werkloosheid als bepaald werk alleen in een deel van het jaar gedaan kan worden. **Regionale** werkloosheid komt voor in gebieden waar meer werkloosheid is dan in andere.

**Herhalingsopdrachten**

**paragraaf 5.1 Wat levert werken op?**

**1** *Bijvoorbeeld:*

- geld verdienen

- contact met klanten en collega’s

- nieuwe dingen leren

- jezelf ontwikkelen

- regelmaat geven aan je leven

- nuttig bezig zijn

**2** **D**

**3 a** De arbeidsvoorwaarden voor een bedrijfstak staan in een **cao**.

**b** De afspraken die jouw werkgever met jou maakt, legt hij vast in een **arbeidsovereenkomst**.

**c** Vakbonden spelen een belangrijke rol bij het opstellen van een **cao**.

**4** **a** € 3.689 – (€ 827 + € 374) = **€ 2.488**

**b** Er is ingehouden:€ 4.116 - € 2.798 = € 1.318

€ 1.318 ÷ € 4.116 × 100% = **32,0%**

**5 a** grijs

**b** wit

**c** grijs

**d** zwart

**6 a** Het brutoloon dat je tot 21 jaar minstens moet verdienen in een voltijdbaan.

**b** Tot 21 jaar verdien je het minimumjeugdloon, vanaf je 21e verdien je het minimumloon.

**Herhalingsopdrachten**

**paragraaf 5.2 Wat voor ondernemingen?**

**7 a** autorijschool **tertiaire** sector

**b** bloemenkwekerij **primaire** sector

**c** fietsenfabriek **secundaire** sector

**d** middelbare school **quartaire** sector

**8** 1 Met een leidinggevende baan heb je meer verantwoordelijkheden dan met een uitvoerende baan.

2 Voor een leidinggevende baan heb je vaak een hogere opleiding nodig dan voor een uitvoerende baan.

**9** Ja. Een eenmanszaak heeft één eigenaar, maar kan wel werknemers in dienst hebben.

**10 D**

**11** NV

**12** Dividend is de winstuitkering van een nv of bv aan de aandeelhouders.

**Herhalingsopdrachten**

**paragraaf 5.3 Doe jij mee op de arbeidsmarkt?**

**13** Van bedrijven en de overheid.

**14** De werkgelegenheid bij de overheid krimpt. Er worden geen nieuwe mensen aangenomen, terwijl er veel ambtenaren met pensioen gaan.

**15** Als je tussen de vijftien en de pensioenleeftijd bent en werkt of werkloos bent.

**16** □ Aron krijgt de baan niet, omdat hij te weinig werkervaring heeft.

**x** Cees wordt afgewezen voor een baan als chauffeur omdat hij al 55 jaar is.

□ Lynn wordt niet aangenomen, omdat de wet verbiedt dat een 15-jarige achter de kassa zit.

**x** Lesley mag niet in dat restaurant werken omdat hij een migratieachtergrond heeft.

**17** **a** Onjuist. Bij flexibele arbeid werk je alleen als een bedrijf je nodig heeft. Dat kan in deeltijd, maar net zo goed in voltijd zijn.

**b** Onjuist. Je werkt alleen wanneer een bedrijf je nodig heeft. Dat is vaak niet van tevoren te voorspellen, bijvoorbeeld als je plotseling gevraagd wordt een zieke werknemer te vervangen.

**18** Arbeidsparticipatie (of arbeidsdeelname) is het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort.

**Herhalingsopdrachten**

**paragraaf 5.4 Als je zonder werk zit**

**19** Doordat Tanja’s vader werkloos is geraakt, is zijn inkomen omlaag gegaan. Het gevolg is dat het gezin de huur of de hypotheek niet meer kan betalen en goedkoper moet gaan wonen

**20** UWV

**21** De(economische) conjunctuur

**22** □ De afgelopen jaren is de werkgelegenheid steeds verder afgenomen.

□ Een fabriek vindt geen personeel omdat te weinig mensen in de regio de juiste opleiding hebben.

**x** De regering kondigt aan dat de koopkracht volgend jaar zal dalen.

**x** Doordat het slechter gaat met de economie moeten veel bedrijven werknemers ontslaan.

**23 C**

**24 C**

**Plusopdrachten**

**paragraaf 5.1 Wat levert werken op?**

**1 a** Nieuwe dingen leren, jezelf ontwikkelen, regelmaat geven aan je leven.

Niet goed: geld verdienen. Zij krijgen namelijk al een uitkering.

**b** Nee, ze vinden hun werk te zwaar en ze willen uitzicht op vast werk.

**2 a** Vakbonden en organisaties van werkgevers.

**b** Deze eis komt van de vakbonden die namens de werknemers onderhandelen.

**3** Met een weekloon van € 53 verdien je 52 × € 53 = € 2.756 per jaar.

Je betaalt aan loonbelasting en sociale premies:

36,7 ÷ 100 × € 2.756 = 0,367 × € 2.756 = € 1.011,45 per jaar.

Je netto jaarloon is € 2.756 - € 1.011,45 = € 1.744,55

Je netto maandloon is € 1.744,55 ÷ 12 = **€ 145,38**

**4 a** *Bijvoorbeeld:*

- Het grootste nadeel is dat je geen vakantiegeld krijgt.

- Het grootste nadeel vind ik dat je niet verzekerd bent.

**b** *Bijvoorbeeld:*

- Je betaalt geen loonbelasting en sociale premies. Zo blijft er meer van je loon over.

**c** *Bijvoorbeeld:*

- Zwartwerken is strafbaar omdat het niet eerlijk is tegenover mensen die wit werken.

- Zwartwerken is strafbaar omdat de overheid inkomsten misloopt.

- Zwartwerken is strafbaar omdat de premies nodig zijn om de uitkeringen van te betalen.

**5** In het belang van werknemers. Zo weten zij op welk salaris ze minimaal recht hebben. Werkgevers zouden hun anders misschien minder willen betalen.

**Plusopdrachten**

**paragraaf 5.2 Wat voor ondernemingen?**

**6** Je ziet een supermarkt, die behoort tot de tertiaire sector (commerciële dienstverlening).

**7** Doordat mensen werk doen waar ze goed in zijn, kan er beter en sneller geproduceerd worden.

**8** eenmanszaak

**9** **a** Vennootschap onder firma (vof).

**b** *Bijvoorbeeld:* Ali haalt nieuwe klanten binnen en bereidt de bouwwerkzaamheden voor, zijn vader doet de administratie. Samen geven ze leiding aan de werknemers.

**c** Bouwbedrijven behoren tot de secundaire sector.

**10** Als het slecht blijft gaan met het bedrijf, kan het op den duur verlies gaan lijden.

1 Als een nv verlies lijdt, krijgen de eigenaren (aandeelhouders) geen dividend uitgekeerd.

2 Ook worden hun aandelen minder waard.

**Plusopdrachten**

**paragraaf 5.3 Doe jij mee op de arbeidsmarkt?**

**11** *Bijvoorbeeld:*

- Ja, als door bevolkingsgroei komt er meer vraag naar producten. Om die te produceren zijn meer mensen nodig. Er komt dus meer vraag naar arbeid.

- Ja, er komen meer mensen bij en een groot deel van hen wil werken. Er is dan meer aanbod van arbeid.

**12** 1 9 + 7 + 5 = **21** personen

2 Het aantal gewerkte uren is in totaal:

9 × 40 = 360

7 × 20 = 140

5 × 12 = 60 +

560 uur.

De werkgelegenheid is 560 ÷ 40 = **14** fulltime arbeidsplaatsen.

**13 a** krimpt

**b** krimpt

**c** verandert niet

**d** groeit

**14 a** Omdat ze een jonge vrouw is en een Turkse achtergrond heeft.

**b** Bedrijven kunnen een andere reden geven waarom ze je afwijzen. Dat is voor een sollicitant nauwelijks te controleren of te bewijzen.

**c** Mensen zouden anoniem moeten kunnen solliciteren, bijvoorbeeld met een codenummer. Uit de sollicitatiebrief kunnen bedrijven dan niet opmaken wat iemands afkomst, geslacht of leeftijd is.

**Plusopdrachten**

**paragraaf 5.4 Als je zonder werk zit**

**15**

**16** *Bijvoorbeeld:*

- Voor het beschikbare werk zijn te weinig mensen zijn met de juiste opleiding.

- Niemand wil het beschikbare werk doen.

**17** *Bijvoorbeeld:*

- Als er veel werklozen zijn, kost dat de overheid veel geld voor uitkeringen.

- Werklozen produceren niet. De totale productie zou hoger zijn als iedereen werkte. Er wordt dan meer verdiend, waardoor de welvaart stijgt.

**18 C**

**19** Als het slecht gaat met de economie, worden meer mensen ontslagen. Daardoor zijn er meer mensen die een nieuwe baan zoeken.

**20** *Bijvoorbeeld:* Seizoenwerkloosheid komt veel voor

- in het toerisme, omdat campings maar een deel van het jaar geopend zijn;

- in de landbouw, omdat er ’s winters minder werk te doen is.

**21** *Bijvoorbeeld:*

- Regionale werkloosheid. Deze vorm van werkloosheid kan alleen overgaan als er meer werk komt in die regio. Frictiewerkloosheid duurt meestal maar korte tijd.

- Regionale werkloosheid, want dan gaat het om een grote groep mensen. Bij frictiewerkloosheid gaat het om enkelingen.

**Rekenen**

*Nettoloon berekenen*

**1** € 1.945 – (€ 590 + € 127) = **€ 1.228**

**2** Er is ingehouden: € 492 - € 425 = € 67

€ 67 ÷ € 492 × 100% = **13,6%**

**3 a** € 1.157 – (€ 280 + € 80) = **€ 797**

**b** De loonbelasting daalt met 5 ÷ 100 × € 280 = 0,05 × € 280 = € 14

Het nettoloon stijgt hierdoor en wordt € 797 + € 14 = **€ 811**

**4** 116 × € 16,25 = € 1.885

37 ÷ 100 × € 1.885 = 0,37 × € 1.885 = € 697,45

€ 1.885 - € 697,45 = **€ 1.187,55**

*Rekenen met het minimumloon*

**5** 26,5 ÷ 100 x € 149,09 = 0,265 × € 149,09 = € 39,51

€ 39,51 + € 149,09 = **€ 188,60**

*of*

€ 149,09 × 1,265 = **€ 188,60**

**6 a** (€ 372,90 - € 316,95) ÷ € 316,95 × 100 = **17,7%**

**b** € 372,90 × 52 ÷ 12 = **€ 1.615,90**

**c** € 372,90 ÷ 38 = **€ 9,81**

**d** € 9,81 × 14 = **€ 137,34**

*Loon omrekenen*

**7 a** € 2.458,80 ÷ 12 = **€ 204,90**

**b** € 2.458,80 ÷ 52 = **€ 47,28**

**8 a** € 324 × 12 ÷ 52 = **€ 74,77**

**b** € 2.289 × 12 ÷ 52 = **€ 528,23**

**9** *Het makkelijkst is om bij alle drie het jaarinkomen te berekenen. Je kunt ook bij alle drie het maandinkomen of weekinkomen berekenen. Voor de conclusie maakt dat niet uit.*

- Merel verdient € 357 × 12 = € 4.284 per jaar

- Lieke verdient € 4.279 per jaar

- Elmi verdient € 82,50 × 52 = € 4.290 per jaar

**Elmi** heeft het hoogste inkomen.

**10 a** 23 × € 6,50 = **€ 149,50**

**b** 34 × € 6,50 = € 221

€ 221 × 12 ÷ 52 = **€ 51** per week

**11** De loonstijging is 3,6 ÷ 100 × € 3.375 = 0,036 × € 3.375 = € 121,50.

Het maandloon wordt € 3.375 += € 121,50 = € 3.496,50

Dat is € 3.496,50 × 12 ÷ 52 = **€ 806,88** per week.

**12 a** € 2.791,35 × 12 ÷ 52 = **€ 644,16**

**b** € 644,16 ÷ 38 = **€ 16,95**

**c** € 2.791,35 ÷ 38 × 32 = **€ 2.350,61**

**d** € 2.127 × 12 ÷ 52 = **€ 490,85**

*Ondernemingsvormen*

**13 a** 15 ÷ 100 × 982 000 = 0,15 × 982 000 = **147 300** zzp’ers

**b** 392 000 ÷ 982 000 × 100% = **39,9%**

**c** 982 000 ÷ 9 200 000 × 100% = **10,7%**

**d** 515 000 ÷ 982 000 × 100% = **52,4%**

**14 a** 1 600 × € 0,14 = **€ 224**

**b** € 952 ÷ € 0,14 = **6 800** aandelen

*Arbeidsmarkt*

**15 a** 3% = 4.110

1% = 4.110 ÷ 3 = 1.370

100% = 1.366,67 × 100 = **137.000 banen**

**b** 137.000 + 4.110 = **141.110 banen**

**16 a** 6,1 ÷ 100 × 23 000 = 0,61 ÷ 100 × 23 000 ÷ 0,061 = **1.403** werklozen

**b** 23.000 ÷ 29.300 × 100 = **78,5%**

**c** (31.600 + 1.800) ÷ 43.000 × 100 = **77,7%**

**17 a** 75 ÷ 100 × € 1.811 = 0,75 ×€ 1.811 = **€ 1.358,25**

**b** Dylans WW-uitkering in de eerste twee maanden:

75 ÷ 100 × € 2.104 = 0,75 × € 2.104 = € 1.578

Dylans WW-uitkering na twee maanden:

70 ÷ 100 × € 2.104 = 0,70 × € 2.104 = € 1.472,80

Na twee maanden daalde Dylans WW-uitkering met € 1.578 - € 1.472,80 = **€ 105,20**

*Of:*

Zijn WW-uitkering is gedaald met 75% – 70% = 5% van € 2.104 =

5 ÷ 100 × € 2.104 = 0,05 × € 2.104 = **€ 105,20**

**Examentraining**

*Hoeveel werklozen hebben we?*

**1** Wie eerst minder dan 12 uur per week werkte of wilde werken, telde toen niet mee in de beroepsbevolking. Die groep mensen wordt nu wel meegeteld.

**2 B**

**3** 607.500 ÷ 8.100.000 × 100% = **7,5%**

**4 C**

*Op de beroepenmarkt*

**5** ‘Ik begon toen ik 24 jaar was als zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf. Daarom heb ik gekozen voor de ondernemingsvorm (1) **eenmanszaak**. Door die keuze ben ik (2) **nog wel** aansprakelijk voor zakelijke schulden met mijn privévermogen.’

**6** Tot de taken van het UWV hoort (1) **hulp bij het zoeken naar werk**.

Het UWV registreert (2) **werklozen**.

**7** **A**

**8** De kans op werk in je toekomstige beroep kan ook de keuze bepalen.

Als gevolg van (1) **technologische ontwikkelingen** zullen bepaalde beroepen verdwijnen. Er ontstaat in deze beroepen dan (2) **structurele** werkloosheid.