Maatschappijleer par 1 t/m 5

Paragraaf 1

Politiek 🡪 de wijze waarop een land bestuurd wordt, het gaat over het maken van keuzes, over rechten die voor iedereen belangrijk zijn.

Kiezen voor efficiënt besturen of maximale participatie?

Efficient: doelmatig resultaat

Maximale participatie: democratische besluitvorming met zorgvuldig afwegen van alle mogelijkheden

In vrijwel alle dictaturen worden mensenrechten geschonden. Het meest voorkomende kenmerk van een dictatuur is: “de drie machten (uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht) zijn niet van elkaar gescheiden maar in de handen van een kleine groep mensen.” In een dictatuur kan nooit een rechtsstaat zijn. Mensen kunnen hun rechten niet opeisen.

Andere kenmerken:

* Beperkte individuele vrijheid (geen recht op privacy, geen vrijheid van geloofsovertuiging)
* Geen politieke vrijheid ( machthebbers verdedigen de macht met harde hand)
* Overheidsgeweld (machthebbers verdedigen de macht met harde hand)
* Geen onofhankelijke rechtsspraak (uitkomst staat al van tevoren vast)
* De massamedia staan onder censuur van de overheid ( alles op internet wordt gecontroleerd en kritische bloggers worden gearresteerd)

Onderscheidt tussen autocratische en totalitaire dictatuur

Autocratische 🡪 één leidersfiguur heeft de macht, soms geholpen door een junta ( regering bestaande uit militairen) er bestaat vaak wel godsdienstvrijheid en economische speling.

Totalitaire 🡪 een groep grijpt de macht via een ideologische revolutie. Politieke invloed is alleen mogelijk als je de ideologie onvoorwaardelijk steunt. Er is sprake van indoctrinatie: het wordt je met de paplepel ingegoten. Een bijzonder voorbeeld is de Theocratie (geloof).

Een democratie is een besturingsvorm waarbij het land door velen wordt bestuurd, door de burgers, net als in Nederland.

Het basiskenmerk van een democratie is dat het volk vertegenwoordigers kiest die de beslissingen nemen en met een zekere regelmaat bij verkiezingen aan de bevolking verantwoording moeten afleggen voor hun beleid. De macht is verdeeld over meerdere personen en instituties die elkaar controleren, de trais politica. Een democratie is daarom meestal ook een rechtsstaatm waarin burger rechten en vrijheden hebben die door de overheid worden gerespecteerd.

Andere kenmerken van een democratie zijn:

* Individuele vrijheid mensen mogen openlijk hun mening uiten
* Politieke grondrechten, bij verkiezingen kunnen burgers zelf hun bestuurders kiezen en zichzelf verkiesbaar stellen.
* Politie en leger hebben beperkte bevoegdheden. Burgers mogen nooit zomaar worden aangehouden of gearresteerd
* Onafhankelijke rechtspraak rechters staan los van het parlement en regering en hoeven hun uitspraken niet te verantwoorden.
* Persvrijheid

Keuze tussen parlementair of presidentieel stelsel.

In het parlementaire stelsel is het gekozen parlement het hoogste machtsorgaan. Op basis hiervan wordt er een kabinet gevormd van ministers en staatssecretarissen. Vaak hebben landen een niet-gekozen staatshoofd, wanneer het hoofd een koning(in) is, spreken we van een constituonele monarchie.

In een presidentiële democratie kiest de bevolking niet alleen het parlement maar ook de president. De president staat aan het hoofd vande regering, de uitvoerende macht en kan ministers benoemen en ontslaan. Meestal mist de president het ontbindingsrecht, het recht om het parlement te ontbinden.

Grondwetswijzigingen laten zien hoe belangrijk de waarden vrijheid en gelijkhied voor een democratie zijn.

Dictaturen en democratieën lijken best veel op elkaar. (oligarchiseringstheorie)

Seymour Lipset vindt het tegenovergestelde: empirisch onderzoek stelt hij vast dat overal waar de welvaart toeneemt, mensen meer verlangen naar meer democratie.

Paragraaf 2

Onder ee nideologie verstaan we een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving . Standpunten die uit ideologieën voortkomen, hebben te maken met drie aspecten:

1. Normen en waarden die voor iedereen in de samenleving zouden moeten gelden. Het gaat dan over de grenzen van individuele vrijheid.
2. De gewenste sociaaleconomische verhoudingen van de samenleving. Wat is een rechtvaardige verdeling van welvaart.
3. De gewenste machtsverdeling in de samenleving

Progressief en conservatief:

Progressief betekent vooruitstrevend, veranderingsgezingd en gericht op de toekomst. Benadrukken de gebreken in de samenleving en pleiten voor veranderingen.

Conservatief betekent behoudend en is gericht op heden en verleden: houden wat je hebt. Ze benadrukken wat we al hebben bereikt

Veel politici hebben zowel progressieve als conservatieve standpunten.

Links en rechts:

Politiek links gaat uit van het principe van gelijkwaardigheid en wil dat iedereen gelijke kansen heeft op onderwijs, werk en inkomen. Actief de zwakkeren beschermen (uitkeringen enzo)

Politiek rechts legt de nadruk op vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Passief opstellen en optreden wanneer het echt nodig is.

Politieke midden legt de nadruk op gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en overheid.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sociaaldemocratie | Christendemocratie | Liberalisme |
| Gelijkwaardigheid | **Harmonie** | **Vrijheid** |
| * Eerlijke verdelining van inkomen kennis en macht. * Berscherming van de zwakkeren   Benadrukt de rol van de overheid op sociaaleconomisch terrein.  Sturende overheid om sociale gelijkheid tot stand te brengen. | * Gespreide verantwoordelijkheid. * Zorgzame samenleving.   Benadrukt de verantwoordelijkheid van burgers voor elkaar  **Aanvullende rol van de overheid** ter ondersteuning van particuliere organisaties. | * Persoonlijke vrijheid. * Economische vrijheid.   Benadrukt de belangen van het individu en het bedrijfsleven.  **Terughoudende overheid** die orde en gezag handhaaft. |

Paragraaf 3

Een politieke partij bestaat uit een groep mensen met ongeveer dezelfde ideeën over een ideale samenleving.

Naast ideologische partijen bestaan er populistische partijen, one issuepartijen en protestpartijen.

One-issuepartijen richten zich op één aspect van de samenleving (Partij voor de Dieren)  
Protestpartijen ontstaan uit onvrede met de bestaande politiek (D66)

Politieke partijen vervullen een aantal taken in de democratie:

* Intergratie van ideeën, alle ideeën worden gebundeld tot één programma
* Informatie, door de partijen komen burgers verschillende stanpunten te weten buiten de verkiezingen om.
* Participatie, door de vorige punten proberen politieke partijen burgers te stimuleren deel te nemen aan de politiek
* Selectie van kandidaten, politieke partijen stellen lijsten van kandidaten op zodat het makkelijker om te kiezen is.

De ontwikkelingen in de politiek hadden flinke gevolgen voor het politieke landschap. Vooral voor de CDA, PvdA, VVD:

* De daling van het aantal christenen zorgde voor veel minder CDA aanhangers
* De PvdA werd ook kleiner, want mensen zagen de directe aanleiding tot stemmen niet meer
* De VVD profireerde juist van de omslag

Zwevende kiezers laten de keuze voor een partij afhangen van het moment en vooral ook van de persoonlijkheid van de partijleiders.

Paragraaf 4

Alle Nederlandse staatsburgers van achttien jaar of ouder hebben actief kiesrecht (het recht om te kiezen) als passief kiesrecht (het recht om gekozen te worden).

Alle uitgebrachte stemmen worden verdeeld over het beschikbare aantal zetels. Een partij die bijvoorbeeld 3 procent van de stemmen krijgt, krijgt hij ook 3 procent van de zetels. Omdat er ook nadelen bij deze methode gepaard gaan, hebben sommige landen een kiesdrempel. Een partij moet dan een minimumpercentage stemmen halen om mee te kunnen elen in de zetels, bijvoorbeeld 5%.

Bij een districten- of meerderheidsstelsel wordt het land verdeeld in een aantal districten. Per district zit één in het parlement.Dat is de persoon die binnen het district de meerderheid van de stemmen haalt.

Ruim voor de verkiezingen stellen de partijen een campagneteam samen van partijleden onder leiding van de lijsttrekker. De elijsttrekker wordt vaak geholpen door een spindoctor, een communicatiedeskundige die de partij en de lijsttrekker adviseert.

Door de grote rol van oude en nieuwe media tijdens de verkiezingen wordt er ook wel gesproken van en tv- en internetdemocratie.

Als we naar de stembus gaan spelen bij onze keuze voor een partij de volgende punten een rol:

* De stanpunten van de partij
* Je eigen belangen
* De kans dat de partij een cruciale rol kan spelen bij de vorming van een kabinet
* De aantrekkingskracht van de lijstrekker.

Als je naar de stembus gaat kies je voor een partij maar je stemt op een persoon. Kandidaten die laag op de lijst staan, kunnen met veel voorkeursstemmen toch in de tweede kamer komen.

De dag na de Tweede Kamerverkiezingen begint de formatie van een nieuw kabinet. De meerderheid is alleen mogelijk als meerdere partijen een coalitie sluiten. Een coalitie is een combinatie van verschillende partijen die samenwerken op bestuurlijk niveau.

Het regeerakkoord vormt het raamwerk voor het beleid dat het kabinet wil gaan voeren. Het regeerakkoord wordt ieder jaar bijgesteld in de troonrede. Op dezelfde dag (prinsjesdag) biedt de minister van Financiën de miljoenennota aan de tweede kamer aan. De miljoenennota is een samenvatting van de rijksbegroting.

Een kabinet kan om verschillende redenen vallen:

* De ministers worden het niet eens over een o meer kwesties en de regeringspartijen beluiten daarom gezamenlijk at het niet verder gaat.
* Een meerderheid in de tweede kamer verwerpt het beleid van het kabinet e de ministers zijn niet bereid hun beleid te wijzigen

Demissionair kabinet is als er vervroegde verkiezingen komen omdat het hele kabinet zn ontslag aanbiedt, blijven de ministers in functie totdat er een nieuw kabinet gevormd is.

Paragraaf 5

Hoofdtaken van de regering

1. Wetgevende
2. Uitvoerend

**RKC** (kabinet)

* Regering
* Kabinet
* Coalitie

Parlement (**PSV**):

De eerste + tweede kamer.

Het parlement heeft twee hoofdtaken:

1. Wetgevende
2. Controlerende

Wetgevende middelen parlement

1. Recht van initiatief (1e kamer)
2. Recht van amendement (2e kamer)
3. Recht omwetsvoorstellen aan te nemen of te verwerpen (beide kamers)
4. Budgetrecht (beide kamers)

Controlerende middelen parlement

1. Recht op vragen stellen (beide kamers)
2. Recht van interpellatie (beide kamers) 🡪 Spoeddebat
3. Recht om motie in te dienen (beide kamers) 🡪 meerderheid 76 stemmen

* Motie van wantrouwen 🡪 minister moet aftreden
* Motie van afkeuring
* Uitspraak beleid minister

1. Recht van enquête (onderzoek naar het beleid van de minister) beide kamers

* Bijvoorbeeld FYRA

## Boek paragraaf 5 doorlezen om te begrijpen wat het betekend!

## Blz 108 t/m 113