Achtergrond artikel

Titel:

Hoe is het prijspeil in de soep gelopen?

Ik koos er vorige week voor om mijn mandje met boodschappen af te rekenen bij een (op prijzige kassière besparende) zelfscan kassa van de lokale supermarkt. Tijdens het scannen van de lastig te vinden barcodes merk ik dat de ingrediënten toch aan de prijzige kant zijn. Na alles gescand te hebben en weer netjes ingedeeld in de boodschappentas, brand er een rood lampje. Op het scherm staat vermeld dat er een medewerker langs komt. Vanwege de in korte tijd hoge toename van winkeldiefstal. Nadat de jongen mijn tas weer ondersteboven heeft gehaald, vraag ik “of het kan kloppen dat dit soepblik toch kleiner lijkt dan een paar weken geleden”. Hij vertelt me er zelf niet veel vanaf te weten maar dit wel vaker hoort van klanten. Op deze veranderingen van het Nederlandse prijspeil heeft de Europese Centrale Bank een gigantische invloed.

**Alinea 2: (ECB)**

**Kernzin alinea 2**

De ECB heeft hun fundamentele taak om rente te verhogen te laat uitgevoerd, met als gevolg de huidige hoge inflatie.

**Rest alinea**

De rentestanden die de centrale banken bepalen, creëren een economisch tijdperk. In een tijd met lage of hoge rentes verschilt het hoe fundamenteel naar een betaalmiddel gekeken word. Het vorige economische tijdperk met ongekende lage rentestanden (rond de 0%) word gekenmerkt door de consumenten en producenten die minder spaarde en meer uitgaven. Ook ontpopte er allerlei Blitzkrieg bedrijven zoals UBER die gebruik maakte van deze gratis leningen, zonder echt winst te maken. In 2019 kwam de Europese unie na een lange periode van “gratis geld” voor een enorme shock: de corona pandemie. De schokken door de wereldeconomie werden hard gevoeld, echter reageerde de centrale banken terughoudend. En eenmaal toen ze begonnen in te grijpen om steunpakketten aan te bieden voor het stutten van de hardst geraakte industrieën. Startten hun beleid om enorm veel geld te printen, om hiermee de gigantische kosten van het stutten te kunnen betalen. Dit leidde samen met de tekorten bij bijvoorbeeld de computerchip fabrikanten tot snel oplopende inflatie. Als klap op de vuurpijl brak er een Oorlog uit op ons continent, en rezen de energieprijzen op een ongekend tempo. De economen die nog niet kritisch waren over de hoeveelheden geld die dagelijks geprint werden, begonnen kritisch te worden over het volgende terughoudende beleid van de Europese Centrale Bank rondom het verhogen van deze rentestanden. De meeste economen zijn het er over eens \*bron edin mujagic\* dat de ECB te laat is begonnen.

Na contact met de ECB word ik verwezen naar de meest recente uitspraken en notules van hun president Christine Lagarde. Mijn vraag of de ECB nog steeds voet bij stuk houd word indirect beantwoord met het volgende: hun huidige doelstelling is bekend gemaakt tijdens hun persconferentie van 26 November 2023, waarin besproken word in 2025 weer een rentestand te hebben van 2%.

**Alinea 3: (subthema)**

**Kernzin alinea 3 (Supermarkt)**

**Hoge winsten bij supermarkt.**

**Consument de sjaak door krimpflatie**

**Rest alinea**

Resultaat van beleid ECB en krimp- & graaiflatie, deze punten hebben geleid tot de huidige situatie voor het afgelopen jaar. De prijzen van consumentengoederen daalt maar niet en er treden nu ook nieuwe economische fenomenen op zoals ‘graaiflatie’ en ‘krimpflatie’. Hoe kunnen we dit herkennen en hoe gaat dit in de toekomst eruit zien?

Supermarktketens weigeren jammergenoeg mijn vragen over verandering qua prijs in de supermarkt, maar in reactie naar een voedsel autoriteit leggen ze de schuld van deze duurdere producten bij de fabrikant. Ook word er verwezen naar het CBL de branchevereniging voor levensmiddelen.

Initiatieven zoals foodwatch bestuderen deze producten en tonen zowel prijsstijgingen als inhoudsafnames

**Slot**

**…**