# Hoofdstuk 7

## Paragraaf 1: Wat doet de overheid?

Je hebt als burger van ons land met de overheid te maken.

* Gemeente: rijbewijs, paspoort, verhuizen; bij deze dingen moet je bij de gemeente zijn. Ook jeugd- en ouderzorg vallen onder de gemeente.
* Provincie: indeling van het grondgebied; waar mogen steden uitbreiden, waar komen nieuwe dingen te staan.
* Waterschappen: beheren het water in hun gebied

Deze dingen noem je de *lagere overheden*.

De overheid staat boven dit alles. Dit wordt *het Rijk* genoemd.

De overheid heeft invloed op ons gedrag in de *infrastructuur* door 4 dingen:

1. Positief gedrag te stimuleren door *subsidie*.
2. In het algemeen *voorlichting* te geven.
3. Ongewenst gedrag met *extra belasting en heffingen* af te remmen.
4. Ongewenst gedrag te *verbieden.*

Een *kartel* is bedrijven die samen de concurrentie te verminderen. Dit doen ze om met elkaar een bepaalde prijs vast te stellen en daar niet onder te gaan. Dit is verboden, omdat hiermee de consumenten meer moeten betalen en dus in het nadeel is.

## Paragraaf 2: Sociale zekerheid

Iedereen moet een bepaald minimumloon hebben. Dit noem je het *sociaal minimum*. Als je eigen inkomen lager is dan dit, krijg je een uitkering van de overheid. Dit hoort bij de *sociale zekerheid*.

Nederland heeft wetten ingesteld om deze sociale zekerheid te geven:

1. Sociale verzekeringen: dit is *solidariteitsbeginsel,* wat betekent dat iedereen een deel van zijn inkomen moet afstaan voor mensen die zelf geen inkomen hebben. Dit zijn premies. Er zijn twee soorten *sociale verzekeringen*:
* Werknemersverzekeringen: dit is voor mensen die in loondienst werken of gewerkt hebben (werklozen/arbeidsongeschikt).
* Volksverzekeringen: alle inwoners in Nederland hebben er recht op (voor ouderen/achterblijvende parner)
1. Sociale voorzieningen: dit zijn uitkeringen die de overheid betaalt uit de belastingopbrengsten (kinderbijslag/bijstand)

## Paragraaf 3: Burgers, bedrijven en de overheid

*Collectieve goederen* zijn voorzieningen die de overheid (gedeeltelijk) betaald. Dit doen ze omdat:

* Voor sommige van deze voorzieningen kun je niet iedereen apart laten betalen (dijken/wegen).
* Ze de kwaliteit ervan in eigen hand handen.
* Ze de voorzieningen betaald willen houden voor iedereen.

De *collectieve sector* is dat ze niet streven naar winst; maar moeten wel uitkomen met hun geld. Hiervoor maken ze elke aar een begroting (politie, scholen, zorg).

De *particuliere sector* bestaat uit burgers en bedrijven. Deze streven juist wel naar winst en hebben te maken met *marktwerking*. Dit is dat er concurrentie is en er dus een goede kwaliteit moet zijn, en de prijs niet te hoog moet zijn.

Als de overheid een bepaalde dienst niet meer nodig vindt dat zij het doen verkopen zij zo’n dienst aan een bedrijf in de particuliere sector. Dit heet *privatisering*.

## Paragraaf 4: Hoe komt het Rijk rond?

Er is elk jaar een *rijksbegroting*, waarin staat hoeveel geld het ministerie het komende jaar mag uitgeven en welke uitkomsten ze verwachten.

De *miljoenennota* is hier een toelichting op. Hierin legt de regering uit waarom welke keuzes zijn gemaakt.

Als de overheid meer uitkomsten dan inkomsten verwacht is er een *begrotingstekort*. Als er meer inkomsten dan uitkomsten wordt verwacht dan is er een *begrotingsoverschot*. De oplossing om het begrotingstekort te voorkomen zijn:

* Te bezuinigen of door de inkomsten te verhogen.

Als dit niet genoeg is dan moet de overheid geld lenen. Door vele schulden heeft de overheid een *staatschuld*.

De belangrijkste inkomsten van het Rijk zijn belastingen. Deze kun je verdelen in 2 groepen:

1. Kostprijsverhogende belastingen: voorbeeld hiervan is btw. Dit is *indirecte belastingen*.
2. Belasting om inkomen, winst en vermogen: je betaalt hierover belasting. Dit gaat direct naar de belasting. Dit heet *directe belastingen*.