**KAP. 6: DEMOKRATI OG DIKTATUR**

**VIKTIGE BEGREPER:**

1. **Demokrati**

* Demokrati betyr folkestyre.
* Det er en styreform der folket er de som velger og makten er fordelt ut på flere personer som er valgt i frie valg.
* Ofte delt inn i to, Direkte og Indirekte demokrati. Direkte demokrati betyr at det er folket som velger direkte i avgjørelsene, gjennom folkeavstemninger og lignende. Indirekte demokrati er når representanter for gruppene i samfunnet stemmer for andre.
* Alle har lik mulighet til å delta i politikken. Alle kan danne grupper og konkurrere om den politiske makten. Flerpartisystem.
* Politikken skiller mellom folkets privatliv og offentlige liv.
* Ytringsfrihet.
* Pressefrihet.
* Religionsfrihet.

1. **Folkesuverenitet**

Folkesuverenitet er at folket deltar aktivt, direkte eller indirekte i beslutningene som tas. Den norske grunnloven bygger på folkesuverenitet. Før 1814, eneveldet i Norge.

1. **Allmenn stemmerett**

Alle kan stemme og alles stemmer teller like mye, uansett bakgrunn eller meninger du har, eks. Religion, politisk mening, opphav, bakgrunn og lignende

1. **Pluralisme**

Alle kan konkurrere om politisk makt, mange kanaler til politisk innflytelse, det er fri presse og alle kan danne grupper eller partier. To eller flere politiske partier. Alle kan: bruke massemedia, organisasjonskanaler, demonstrere og drive lobbyvirksomhet.

1. **Rettsstat – viktige kjennetegn**

Kjennetegn ved rettsstater er at det bare er en instans i landet som kan dømme folk for det de har gjort, retten. Det betyr også at de som skal bli straffet, må ha forbrutt seg på loven. De har også rett på en forsvarer under rettssaken. Det er også et krav i en rettsstat om at domstolen er absolutt uavhengig. Ingen lov kan gi tilbakevirkende kraft.

1. **Menneskerettigheter**

* Ytringsfrihet.
* Pressefrihet.
* Religionsfrihet.

1. **Diktatur – ulike typer diktatur – viktige kjennetegn ved diktatur**

Se læreboka s. 92

1. **Indirekte og direkte demokrati**

Direkte demokrat er når alle dvs. velgerne tar avgjørelsen. Eks. direkte demokrati:

-Folkeavstemninger 2 ganger i 1905 1) Unionsoppløsning m/Sverige. 2) Monarki/republikk-) monarki.

-Folkeavstemning 2 ganger i mellomkrigstiden: 1) Om alkoholpolitikk.

-Folkeavstemning 2 ganger om EU-medlemskap: 1)1972. 2)1994.

Indirekte demokrati er når representanter blir stemt frem for velgerne. Velger – Kandidat – Representant. Representativt demokrati.

1. **Representativt demokrati**

Det samme som indirekte demokrati, altså velgere velger representanter for seg.

1. **Fellesgoder**

Offentlige goder som alle kan få eller som hjelper alle de som trenger. Eks. gratis sykehus, pensjon, trygd, politi, barnehagetilbud, eldreomsorg, samferdsel og gratis utdannelse.

1. **Offentlige inntekter**

Skatt, offentlig eide bedrifter og moms.

1. **Offentlige overføringer**

Offentlig overføring er når staten deler ut goder som trygd, pensjon eller stipend, altså fellesgoder som er gir penger til folk.

1. **Omfordelingspolitikk / fordelingspolitikk**

Går ut på at staten krever inn skatter og fordeler pengene rundt til de som trenger pengene.

1. **Interesse- og verdikonflikter**
2. Interessekonflikter er konflikter som oppstår mellom politikere og politiske grupper som kjemper om materielle eller økonomiske fordeler som det er begrenset av.
3. Verdikonflikter er konflikter som oppstår på bakgrunn av spørsmål om hvilke generelle idealer, livssyn og normer som skal være med på å påvirke samfundet
4. **Se læreboka s. 96 nederst – sitat: «*Det norske demokratiet bygger på lange og solide tradisjoner, og det er lite som tyder på at det er direkte truet».* Sjekk når læreboka er skrevet og kommenter utsagnet.(tilsvarende utsagn s. 98 nederst)**
5. **Hvem er mest aktive / inaktive i politikken?**

De minst aktive er de unge som er lite utdannede, er innvandrere og ikke jobber innenfor skolesektoren.

1. **Stemmerett**

* Kjønn
* Yrke
* Jord
* Alder
* Inntekt og formue
* Religion
* Hudfarge

1. **1814-grunnloven.**

Folkesuverenitet-Før 1814: Eneveldet-«Kongedømmet av Guds nåde»

Maktfordelingsprinsippet: tredelt

1. Stortinget – lovgivende makt, bevilgende makt, kontrollerende makt
2. Domstolen – dømmende makt.
3. Regjeringen – iverksettende makt.

**Definisjon politikk:** Politikk har med fordeling av goder, byrder og verdier å gjøre.

Goder: Vann, mat, luft, helse, utdanning, trygd, omsorg og penger.

Byrder: Skatt, avgifter, militærtjeneste, bøter og fengsel.

Verdier: Menneskerettighet, religionsfrihet, ytringsfrihet og rettsikkerhet.

Hovedspørsmål i norsk politikk:

* Hvor mye skal staten blande seg inn i samfunnet. Borgerlige

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rødt  Sosialistisk | SV  Sosialistisk | AP  Sosial  demokratisk | SP | MJG | Venstre | KRF  Verdi  konservativt | Høyre  Konservativt | FRP  Liberalt |