Samenvatting VMBO-TL Maatschappijkunde

# 1 De parlementaire democratie en rechtsstaat

**Parlementaire democratie**

Een parlement democratie is een staatsvorm waarbij burgers het recht hebben en de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Letterlijk betekent pa: het volk heerst, heeft de macht. In een parlementaire democratie ligt de politiek macht bij het parlement. In het parlement zitten de mensen die het volk gekozen heeft. Deze mensen nemen namens het volk de beslissingen over het land.

De 150 leden van de tweede kamer en de 75 van de eerste kamer worden ook wel volksvertegenwoordigers genoemd. Zij vertegenwoordigen de kiezers en hebben namens hen de macht over het land.

Het parlement heeft de macht op landelijk niveau: de beslissingen die door de kamer genomen worden, gelden voor alle burgers. Er wordt ook op lagere niveau beslist, namelijk door de provincie of de gemeente.

 De belangrijkste kenmerken van een recht staat is: de burgers hebben grond recht, er is sprake van machtenscheiding, er zijn vrije en geheime verkiezingen, er is sprake van recht zekerheid.

1. **De burger en grondrechten**
* Vrijheid van vereniging
* Vrijheid van onderwijs
* Vrijheid van godsdienst
* Recht op privacy

Het parlement en de regering moeten zich houden aan de grondwet. Deze regels komen allemaal uit de grondwet. Dit is de belangrijkste wet die Nederland heeft. Het parlement kan en mag geen wetten aannemen of beslissingen nemen die in de strijd zijn met de grondwet.

1. **Er is sprake van machtenscheiding**

In een democratie hebben volksvertegenwoordigers het laatste woord over de wetten.

* De uitvoerende macht (regering)
* De controlerende of wetgevende macht (eerste en tweede kamer, regering) en parlement
* De rechtsprekende of rechtelijke macht (rechters, justitie).

Dit zijn de belangrijkste drie machten. Ook ambtenaren (mensen die voor de overheid werken), belangengroepen, journaliste en wetenschappen hebben een bepaalde macht, maar die staat niet in de wet.

Het is gevaarlijk om te veel macht bij één persoon of instantie te leggen. Als je te veel macht hebt en krijgt dan kan het zo zijn dat het een corrupte bende wordt. Daarom is in de grondwet vastgelegd dat die macht verdeeld moet worden over verschillende, onafhankelijke instanties. Deze machtenscheiding is gebaseerd op de trias politica, het politieke drietal. Een van die machten moeten door de anderen gecontroleerd worden.

* Controleert het parlement
* Benoemt de regering de rechters
* Kan een rechter ministers en Kamerleden veroordelen

Alles de koning is onschendbaar dat het parlement hem niet weg kan sturen en rechten hem niet kan veroordelen. Het wetgevende macht en de rechtende macht zijn niet zuiver gescheiden.

De rechtelijke macht is volledig zelfstandig en onafhankelijk (rechters en justitie via het openbare ministerie).

De wetgevende macht is in handen van de eerste en de tweede kamer. Zowel de regering als het kabinet. Uitvoerende macht is in handen van de ministers, leden van de regering. Ministers geven leiding aan hun ministerie. Het ministerie die de wetten uitvoering of uitvoering controleren. De minister kunnen niet alles zelf en toch hebben ministers politiek verantwoordelijkheden als er iets misgaat moet een minister zich verantwoorden.

Het parlement neemt dus de beslissingen en controleert de regering van ons land.

1. **Er zijn vrije geheime verkiezingen**

In Nederland hebben we algemeen kiesrecht. Dit betekent dat ieder man of vrouw met geldige Nederlandse paspoort mag stemmen tijdens de verkiezingen. Ieder Nederlander mag pas stemmen op zijn 18e en kunnen dan actief of passief stemmen. Actief kiesrecht is dat je vanaf je 18e mag stemmen. Passief stemmen betekent dat je jezelf verkiesbaar mag stellen tijdens de verkiezingen.

In Nederland zijn in principe elke 4 jaar verkiezingen voor de eerste en de tweede kamer. In de eerst plaats worden verkiezingen altijd geheim gedaan en is het niet verplicht op welke partij jij hebt gekozen.

1. **De meerderheid houdt rekening met de meerderheid**

In een democratie is de meerderheid aan de macht. Het volk kiest en verdeelt niet. Een democratie wordt bepaald door de gestemde mensen en mensen die niet stemmen willen dat het alsnog een dictatuur wordt en dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarom geld tolerantie voor de minderheid als een van de belangrijkste voorwaarden voor het toestaan van een parlementaire democratie. De regering komt ook de mindere tegemoet. De overige partijen die in de 2e kamer zitten die niet in het regering zitten zijn oppositiepartijen worden vaak betrokken bij belangrijke beslissingen. Het is dan ook van belang dat er altijd een meerderheid moet zijn om een nieuwe wet aan de nemen.

1. **Er is sprake van gelijkheid**

In Nederland is de grondwet het belangrijkste. De grondwet bestaan uit allemaal artikelen. In artikel 1 staat dan ook dat ieder Nederlander gelijk behandeld moet worden.

**Dictatuur en democratie**

**Dictatuur**

Niet alle landen hebben eenzelfde soort politiek als Nederland. Nederland heeft een democratie het volk beslist en stemt op volksvertegenwoordigers

In een dictatuur heeft één, een aantal personen, of één partij de hoogste macht. Dit betekent dat er geen sprake van machtenscheiding.

In een dictatuur gelden grondrechten niet of nauwelijks en echte oppositie werd niet toegestaan. Een oppositie moet zich aan de regels houden van de dictatuur. Soms zijn er oppositiepartijen die moeten zich aan de paalde regels houden.

Als er verkiezingen in een dictatuur gehouden worden, worden de gehouden om de hoogste macht opnieuw te bevestigen. In een dictatuur is er geen sprake van vrijheid van meningsuitingen en persvrijheid. Er is dan sprake van censuur, journalisten worden bedreigd en doen dan aan zelfcensuur.

**Regering en parlement**

De Nederlandse overheid is ingedeeld met het idee van de machtenscheiding

**Verkiezingen**

Eens in de vier jaar zijn er landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Alle volwassenen kunnen dan leden van de Tweede Kamer kiezen. De Tweede Kamer heeft 150 zetels.

In de Eerste Kamer zitten 75 zetels. Zij worden niet rechtstreeks door de bevolking gekozen maar via een zogenaamd gestapt systeem. Eerste trap is kiezen van de leden van de provinciale staten. De tweede trap is het kiezen van de leden van de Eerste kamer door de leden van de Provinciale Staten.

Alles verkiezingen vinden om de vier jaar plaats maar nooit op hetzelfde jaar. Landelijke en gemeenteraadsverkiezingen kunnen ook eerder dan om de vier jaar worden gehouden.

De mensen die bij de verkiezingen op de lijst van een partij staan, noemen we kandidaten. Kiezers die zich niet gebonden voelen bij een partij of stromingen noemen ze zwevende kiezers.

Er zijn twee soorten peilingen doorlopende peilingen en Exit Poll Peiling is dat het een tussen stand van de verkiezing is en Exit Poll geeft aan hoeveel zetels een politieke partij in de tweede kamer krijgt.

**Kieszetels**

De manier waarop volksvertegenwoordigers worden gekozen. Het aantal uitgebrachte stemmen worden dan gedeeld door het aantal behaalde zetels in de Tweede Kamer hier komt dan een aantal uit zoveel zetels heeft dan een politieke partij behaald in de Tweede Kamer. Ook heb je te maken met rest zetels dit wordt dan berekent door een bepaalde formule berekent.

Een evenredige politieke partij is bijna niet mogelijk dan moet een politieke partij minimaal 76 zetels halen in de tweede kamer. Daarom wordt er ook altijd coalitievorming gedaan dat meerdere politieke partijen samen een regering kunnen vormen. Maar als een politieke partij de meeste zetels heeft gehaald mag die een coalitie starten met andere partijen die het dicht bij hun stampunten komen.

**Gekozen partijen vormen fractie**

Na de verkiezingen laten elke fractie in de tweede kamer weten met welke partijen zij wel of niet willen regeren. De eerste kamer wordt niet direct hierbij betrokken bij het vormen van een regering. Een uitzondering is als de regering wil een meerderheid in de tweede kamer heeft en niet in de eerste kamer.

Hierna vormt er dan een coalitiepartijen en een oppositiepartijen staan dan kritisch tegenover het kabinet.

Als eenmaal de regering is gevormd, spits het parlement zich in twee soorten fractie.

**De kabinetsformatie**

De volwassen bevolking kiest eerst de leden van de tweede kamer. Daarna gaat de tweede kamer onderzoek doen welke partijen samen met elkaar willen werken er moet dan wel een meerderheid zijn die dan een regering willen vormen.

* Eerste een verkenner welke partijen met elkaar samen willen werken.
* Dan een informateur combineert en onderzoekt welke partijen met elkaar willen samen willen werken en met elkaar afspreken een regering te vormen.
* Ten slotte een formateur voert sollicitatie gespreken uit met de partijen wie minister in het kabinet wil vormen

Dit proces kan wel een half jaar duren.

De afspraken die de partijen met elkaar maken over de vier jaar het kabinet.

**Compromissen**

In het regeerakkoord staan afspraken tussen partijen. Soms moeten partijen compromissen sluiten om samen toch een regering te vormen hierbij worden dan afspraken gemaakt met groepen mensen en dus ook partijen waarbij elke partij iets toegeeft.

**De regering**

Dagelijkse bestuur zo kan je de regering noemen. De regering bestaat uit (staatshoofd koning) en de minister.

Staatssecretaris nemen een deel van de taken over van de ministers. De staatssecretaris en de ministers wormen het kabinet.

**De taken van de regering en parlement**

Het parlement en de regering hebben verschillende politieke taken, sommige taken komen overeen.

Er is dan sprake van machtenscheiding, uitvoerende en wetgevende macht taken. De taken van de regering.

De regering houdt zich bezig met voorbereidding en uitvoerende taken van het overheidsbeleid. Naast de uitvoerende macht hebben de minister de wetgevende macht. Dit betekent dat ze met wetvoorstellen mogen komen en dat ze begrotingen worden gemaakt. Daarin staat hoeveel geld er uitgegeven en hoeveel geld er verdient gaat worden. Alle die begrotingen worden samen rijksbegroting genoemd die elke 3e dinsdag in september door de koning wordt voorgelezen. Dit noemen ze ook troonrede.

De ministers geven meer geld uit dan wat ze binnenkrijgen, behalve de minister van financies.

 De minister van buitenlandse zaken maakt afspraken op internationale verdragen of over handelsbetrekkingen. Dit gaat over milieu een infrastructuur.

**Het parlement, parlement en wetgevende en controlerende taken**

Recht van initiatief

Recht van amendement

Goed en afkeuren van wetvoorstellen (het stemrecht)

Budget of begrotingen

De leden van de tweede kamer mogen zelf wetvoorstellen indienen. Dit heet het recht van initiatief.

Ingediende wetvoorstellen mogen ook worden gewijzigd. Dit heet amendement.

Door deze wetvoorstellen die kan door de tweede kamer worden goed of afgekeurd worden.

**De controlerende taak**

Het parlement heeft ook een controlerende taak. Daarbij hoort een aantal taken. De eerste en de tweede kamer, in naam van het volk kijkt de regering of het werk goed wordt uitvoert en of er geen regels worden overtreden.

* Het recht om mondeling of schriftelijk vragen te stellen.
* Het recht om motie in te dienen.
* Het recht om ministers en staatssecretaris te verantwoording te roepen in een debat.
* Het recht van parlementair onderzoek
* Het recht van parlementair onderzoek
* Het budget of begrotingsrecht

**Verhoudingen tussen regering en parlement**

Wetvoorstellen komen meestal van het kabinet en woorden deer de tweede kamer gewijzigd, verworpen of aangenomen. De eerste kamer kan wetvoorstellen alleen goed of afkeuren. Hier is dan wel de meerderheid voor nodig. De ministers en staatsecretarissen kunnen ter verantwoordelijk worden geroepen door het parlement. Het parlement heeft het laatste woord. Het kabinet heeft altijd voordeel boven de leden van de tweede kamer.

**De taken van de overheid**

De overheid heeft tot taak het land te besturen. Dit gebeurt in een drie slag bestuur: De landelijke overheid, De provincie, De gemeentelijke overheid. Het bestuur voort taken uit op verschillende niveaus die wetten en regels uitvoeren.

**De taken van algemeen belang**

De overheid is vooral verantwoordelijk voor het behartigen van het algemeen belang, zorg dragen voor veiligheid en de openbare ordepolitie, justitie, leger, marechaussee, de Nederlandse kust wacht, klimaat bescherming.

**Taken voor de zorg staat.**

Nederland is ook een zorgstaat, verzorgingsstaat. De overheid neemt meer taken op zich dan alleen de basisbehoeften voor de mensen te bieden. De overheid beschermd de mensen ook tegen gevolgen van het verliezen van inkomen als mensen tijdelijk niet kunnen werken of anderszins geen eigen inkomen hebben. De mensen krijgen onder andere een uitkering, volgens de participatie wet, de AOW, Zorg, goed onderwijs, toeslagen en hypotheekrente aftrekbaar. Deze taken liggen vast in de grondwet. De overheid kan hier niet onderuit.

**Constitutionele monarchie**

De Nederlandse koning heeft maar dat zijn bevoegdheden en taken beperkt zijn door de grondwet. De minister-president en de ministers houden regelmatig een overleg met de koning wat zijn hier bespreken is geheim, geheim van Nederland of geheim van het paleis. Wie er koning of koningin wordt staat in de grondwet, de erfopvolger is hierin vastgelegd.

**De functie en de taken van de koning.**

In Nederland heeft de koning een symbolische, representatieve en ceremoniële functie. De koning zet zijn handtekeningen onder alle wetten en koninklijke besluiten. Een ceremoniële functie hoofd van de regering, Prinsjesdag, troonrede, samenbinden en aanmoedigende rol, vertegenwoordigen en representatieve sociale projecten.

**Republiek**

Houdt in dat mensen bezwaar hebben tegen monarchie en de rol van de gekozen koning in een republiek kiest het volk het staatshoofd.

**Politieke besluitvorming op het landelijke niveau**

De regering wordt geworden aan de hand van samenstelling van de eerste en de tweede kamer. De regering moet namelijk kunnen rekenen op de meerderheid. Om een regering te wormen moeten politieke partijen dus samen werken en de meerderheid van 76 zetels halen.

**Overheidsbeleid**

Het besturen van het land is gebaseerd op beleid. Beleid betekend dat problemen worden aangepakt volgens de bepaalde methode, een manier van doen. Dat jongeren makkelijk een opleiding kunnen volgen. Jongeren lenen geld van de overheid (studiefinanciering) en hoeven het pas terug te betalen als ze werk hebben. De overheid maakt niet over alles beleid. De overheid houdt zich alleen aan bezig met maatschappelijke vraagstuk die/ook een politiek probleem worden.

**Politieke stromingen en partijen**

Politieke stromingen en partijen worden meestal op twee assen progressief links en conservatief recht. Progressief staat voor veranderingen gezind veel persoonlijk vrijheid. Conservatieve behouden, vasthouden aan waarden en tradities. Ook zijn partijen de neiging naar reactionair (achteruit strevend) genoemd

Linkse politiek benadrukt collectieve belang en steven naar sociaal, economische ongelijkheid.

Rechtse legt een sterke na druk op het individuele belang ze treffen naar grote economische vrijheid en passieve rol.

**Extremistische partijen en bewegingen**

* Willen ingrijpende ondemocratische veranderingen in de samenleving
* Verspreiden van haat of angstgevoelens
* Zijn bereid geweld te gebruiken of te dreigen met het gebruik van geweld.

**De liberale stroming**

Liberale partijen streven naar individuele vrijheid. De grootste liberale partijen in Nederland is VVD, D66 en PVV is een economisch liberalisme en sociale democratisch en ecologische.

**De sociaaldemocratische stroming**

Dit is ontstaan uit de arbeidersbewegingen rond het begin van de 20e eeuw. In de jaren 70e was PVDA, de grootste van Nederland. SP, Denk hoort bij de sociaaldemocratie stroming

**De christendemocratie stroming**

CDA, de ChristenUnie en de SPG, ARP was is 1979 opgericht tot aan de jaren 70e van de 20e eeuw. Deze partijen of op deze partijen wordt meestal gestemd door gelovigen.

De ecologische stroming in de politiek is ontstaan na 1977 vrij na 1994 werd GroenLinks opgericht hiervoor was het de PPR, ook partijen van de dieren hoort hier bij de ecologische stroming

**Nationalistische stroming**

**De naoorlogse nationalistische stroming** is ontstond in 1980 door de oprichter van de nationalistische centrum partij. In 1982 kwam deze voor het eerst in de tweede kamer. In 2002 werd Pim Fortuin vermoord voor de verkiezingen LPF. In 2006 ontstond PVV en in 2015 Forum van democratie.

**Regering, kabinet en koning**

Ieder minister heeft een eigen beleidsterrein. Ministeres met geen eigen ministerie noemen ze ministers zonder portefeuille. In een beleidsterrein helpen staatssecretarissen de ministers. Dit wordt ook wel het kabinet genoemd.

**Wetten en besluitvorming**

Besluiten die genomen worden gaan een lange weg voordat het bij de koning zijn handtekening eronder zet.

De tweede kamer – gewijzigd of ongewijzigd – gaat het naar de eerste kamer. Die mag alleen aannemen of verwerpen.

* Face 1: agendavorming. Het uiten van wensen die leven in de maatschappij
* Face 2 beleidsvoorbereiding: nieuwe beleid opstellen. Haalbaarheid, kosten en effectiviteit, draagvlak

Tijdens deze fase proberen groepen, organisaties invloed uit te oefenen. Demonstratie of handtekeningenacties houden.

* Fase 3: beleidsbepaling. Eerst nemen het dagelijks bestuur een voorlopige beslissingen, ter goedkeuring voorgelegd aan het volksvertegenwoordigers. Er volgt een openbaar debat in het parlement, provinciale staten of gemeenteraad.
* 4 Fase: beleidsuitvoering. Ambtenaren zorgen ervoor dat het wordt uitgevoerd. De politieke besluitvorming gaat gewoon door hierdoor kunnen nieuwe problemen ontdekt worden.

Prinsjesdag 3e dinsdag in September. Dit heet de troonrede en presenteert de miljoenen nota, begroting van het volgende kalende jaar.

* De regering zet de miljoenen op de politieke agenda
* De ambtenaren bereiden de voorstellen in de miljoenen nota voor en welke voorstellen haalbaar zijn.
* Tweede kamer besluit over alle voorstellen
* De regering en ambtenaren beginnen met de uitvoering

Tijdens deze fase worden er altijd compromissen gesloten.

**Besluitvorming en de media**

De media wordt ook steeds belangrijker bij het opstellen van de agenda. De politiek hoort via de media at burgers belangrijk vinden en druk om maken.

**Informatieve functie**

Ook andersom wordt er geïnformeerd over wat er in de samenleving aan de hand is. De media schrijft over debatten, nieuwe wetten, die gevoerd zijn over meningen van de politici, burgers worden op de hoogte gebracht door de media.

**Controlerende functie**

Massa media zijn de waakhond van de democratie. Massa media heeft hierdoor toenemende macht**.**

**Commentaarfunctie**

In de media worden verschillende partijen aan het woord gelaten burgers, tegenstanders. Dat zie ook een mening mogen geven. Dit is een onderdeel van onze democratie vrijheid en mening uiten.

**Besluitvorming en Ambtenaren**

Ambtenaren zijn mensen die in dienst zijn van de overheid bijvoorbeeld politieagent, uitkering verstrekkers, wegenbouw, bibliothecaris of een vuilnisman.

Ambtenaren met meeste invloed zijn zogenaamde beleidsmedewerkers. Ambtenaren bereiden ministers voor en informeren, indienen de uitgevende informatie aan het parlement

Ambtenaren vallen onder de politieke verantwoordelijkheid

Het beïnvloeden van politieke door de burgers

Den haag houdt de handen boven elkaars hoofd

**Politieke partijen**

Een politiek partij wordt opgericht door mensen die samen hetzelfde ideeën hebben. Dit wordt ook wel ideologie genoemd.

Meedoen aan een verkiezing politiek partij:

* Partijprogramma, verkiezingsprogramma’s schrijven
* Kabinet vinden, vertegenwoordigen
* Een campagne voeren

Wanneer een politiek partij deelneemt noemen ze coalitie partijen en wanneer het niet deelneemt aan het dagelijkse bestuur noemen we oppositie partij.

**Lidmaatschap van een pressiegroep drie soorten:**

* Belangengroepen, consumentenbond
* Actie groepen
* Actie organisaties

De individueel benaderen van de pressiegroepen, deze gegevens zijn te vinden op internet.

Inschakelen van de media, regionale oproep, kranten, twitter, YouTube, facebook, talkshows.

* Petitie is een handtekening actie
* Burgers initiatief, aantal handtekeningen 40.000 en ze mogen er niet op gedebatteerd hebben
* Handtekeningen moeten hoger dan 300.000 te verzamelen.

In de gemeente remedium kan het behalen van handtekeningen verschillen.

**Politiek in uw eigen omgeving**

In Nederland hebben we drie bestuurslagen: provinciale staten, gedupeerde staten en het landelijke bestuur.

In Nederland hebben we 12 provincies

Gedupeerde staten, in elke gemeente wordt de commissaris van de koning genoemd. En dit wordt elke 6 jaar genoemd

De overheid geeft opdrachten die de overige bestuurslagen moeten uitvoeren.

**Provinciale staten**

* Vertegenwoordigende rol
* De kade stellende rol
* De controlerende rol

De besluiten van de Provinciale staten en de landelijke overheid mogen niet botsen.

Gemeenteraad en college van burgemeesters en wethouders worden gehouden tijden de provinciale staten welke burgemeester en wethouders het worden op gemeenteniveau.

**De Europese Unie**

Het ontstaan van de Europese Unie ontstond in de jaren 1992. En staan voor vrede, welzijn, waarde, gelijkheid, economische samenwerking. Het aantal landen dat lid is van de Europese Unie is 27 landen. Zij moeten aan de volgende eisen voldoen:

* Zorg
* Mensen een beter leven
* Verandering
* De welvaart

**Om lid te worden van de Europese Unie moeten de landen aan het volgende**

* In Europa liggen
* Rechtstaat
* Democratisch bestuur hebben
* Mark economie mensen recht

 **Het belangrijkste beleidsterrein**

* Milieu
* Justitie
* Economische samenwerking, CE-labels en E-nummers hebben

Om de 5 jaar zien hier verkiezingen voor de Europese Unie

Alle Europese Unie landen hebben vertegenwoordigers of ministers die voor hun land in de Europese Unie vertegenwoordigd zijn.

Nederlandse wetten mogen niet evenredig zijn met die van de Europese Unie

# **2 Mensen en werk**

**Nederland en arbeid**

Om aan het werk te komen moet je solliciteren bij een werkgever om op de arbeidersmarkt te komen. Hiervoor moet je dan opzoek gaan naar een vacature.

Iedereen vanaf zijn 15e mag werk zoeken op de arbeiders markt. Dit noemen we beroepsbevolking.

Er zijn wel honderden beroepen in de Nederlandse maatschappij en de houden dit voortdurend in draaiende beweging.

Verschillende beroepen worden eenvoudige ingedeeld met opleidingen. Ook zijn er beroepen waar je wel of geen diploma voor nodig is.

Ook is er veel onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke beroepen.

Een voorbeeld hiervan dat mannen sneller een leidinggevende functie hebben en een vrouwelijke maar de administratie werkzaamheden doet in de maatschappij.

**Macht en status**

In Nederland lopen wel honderden vrijwilligers die onbetaald arbeid verrichten. Ook hebben we in Nederland burgers die werken voor geld dit kan vanaf zijn of haar 15e.

**Functie van arbeid**

* Samenleving in de arbeid
* Samendiensten voor de samenleving

**Financiële motieven**

Wij Nederlanders moeten rekeningen betalen of je gezin onderhouden. Hiervoor zijn inkomen nodig om de voorzieningen in het levens onderhoudt te kunnen betalen.

* Sociaal huur of hypotheek
* Energierekeningen en waterbedrijf
* Boodschappen
* Verzekeringen

**Zelfontplooiing**

Om jezelf te ontwikkelen moet je als menselijke geest de ruimte te geven om opleidingen en cursussen te volgen. Dit is niet voor iedereen weggelegd maar de overheid geeft elke Nederlander toch de ruimte om dit te volgen. Ook kunnen mensen dit niet omdat ze een beperking hebben of niet kunnen lezen en schrijven.

Het ontwikkelen van opleidingen geeft je als mens een beeld zelfrespect en aanzien wat je allemaal in je mars hebt.

**Sociale contacten**

Wij mensen hebben sociale communicatie en interactie nodig. Dit sociale contacten kan per mens verschillen, dit kan per opvoeding verschillen.

Wij mensen volgen opleidingen en moeten werken voor onze rekeningen maar dit wel leuk zijn en geen verveling worden.

Wij mensen moeten ons ook kunnen reden in de samenleving en onafhankelijk zijn van de overheid. Dit wil zeggen dat je je eigen geld moet verdienen.

**Waardering voor werk**

Wij Nederlanders verrichten arbeid voor een werkgever en die betaald ons salaris. Dit is dan blijk van waardering, een werkgever geeft jou dan 1x in de maand salaris voor de arbeid die jij hebt verricht. En ook kunnen werkgevers met blijk van waardering de werknemer de vrijheid om opleidingen en cursussen te volgen.

In Nederland hebben we te maken met de sociale ongelijkheid, een ander woord voor de sociale ongelijkheid is de **maatschappelijke ladder.**

In Nederland hebben we heel veel bedrijven, in elke bedrijf heb je te maken met verschillende soorten **bedrijfsculturen.**

**Bedrijfsculturen** heeft te maken met 5 belangrijke onderdelen: **waarden, normen, gewoonten, omgangsvorm** en **inspraak.**

Iedereen die werkt op de arbeidersmarkt heeft te maken met **sociale ongelijkheid.** Dit houdt in dat niet iedereen dezelfde bevoegdheden en taken mag uitvoeren.

Een **formele positie** heeft te maken met taken, functie en salaris die een werknemer bij een werkgever uitvoert.

Als je de leiding neemt met het organiseren voor een bedrijfsfeest of je werknemers aanstuurt dit heet dan **informele positie.**

Een leidinggevende van een supermarkt heeft een **autoritair stijl** aan leidinggeven.

Aandacht geven aan motiverende werknemers en de sfeer op de werkvloer doet een leidinggevende met **autoritaire stijl.**

Ook heeft een leidinggevende **democratische stijl,** dit doet een leidinggevende om de werknemers de vrijheid te geven mogen zelf beslissingen nemen.

Ook heeft een leidinggevende de eindverantwoordelijkheid dit noemen ze **raadplegende stijl**

Veel medewerkers vinden het fijn dat ze de vrijheid krijgen van de leidinggevende dit noemen ze **liassen fair stijl.**

**Dilemma’s** zijn regels waar een werknemer zich aan moet houden binnen een bedrijf en organisatie.

**De rol van omstandigheden en persoonlijkheid**

Het is afhankelijk bij welke organisatie je werk en waar jij als mens naar je werknemers het prettigst voelt.

**Van verzorgingsstaat naar participatie samenleving**

Nederland heeft een zorgstaat hier is de overheid sterk verantwoordelijks voor, ze moeten zorgen voor een goed welzijn van de burgers. Hiervoor moet de overheid zorgen voor zorgtoeslagen, huurtoeslagen, studiekosten, enzovoort… hier kan je ook denken aan WW, WAO, AOW en zorgen voor genoeg werkgelegenheid. Dit staat beschreven in de grondwet.

**Probleem met de zorgstaat**

* **Hoge kosten**
* **Armoede**
* **Afhankelijk**
* **Ingewikkelde regelgeving**
* **Fraude**

Alle maatregelen die bij een zorgstaat horen zijn sociale voorzieningen. Dit noemen ze ook wel **socialezekerheidsstelsel**

Om uitkeringen aan te vullen tot het minimum dit staat allemaal in de **toeslagenwet.**

**Arbeidsverdeling en arbeiders verhouding**

In Nederland hebben we een verdeling van arbeiders en werklozen. En ook hebben we verschillende beroepen in de maatschappij (**arbeidsverdeling**)

**Verschillende sectoren**

In Nederland hebben verschillende arbeidsverdelingen op de arbeidersmarkt. Het zijn viersegmenten:

* **Paritaire sector**
* **Secondaire sector**
* **Tertiaire sector**
* **Quartaire sector**

Paritaire sector dit zijn 1e levensbehoefte

Secundaire 2e ambacht en industrie

Tertiaire sector 3e commerciële dienstverlening

Quartaire 4e onderwijs en openbare vervoer

Arbeidsverdeling van nu en een paar jaar geleden is niet meer gelijk. De maatschappij in nu een postindustrie en informatiemaatschappij of kennis economische/economie.

**Sociale ongelijkheid**

In verschillende beroepen heb je te maken met sociale ongelijkheid dat kan komen door de opleidingen, status en macht. Dit kan je zien op de **maatschappelijke lader** of **maatschappelijke lagen**.

**Arbeidsvoorwaarden**

Verhoudingen tussen werkgever en werknemer. **De rechten en plichten van werknemers en werkgevers**. Hier zijn dan belangenorganisaties voor die een werknemer of een werkgeven kan opkomen voor een goede arbeidsovereenkomst en, arbeidersvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en wat wettelijk is vastgelegd.

 Arbeidersvoorwaarden zijn afspraken die een werkgever met zijn werknemer maken. Dit kan zijn primaire, salarissen, uren die een werknemer kan gaan werken enzovoort. De secondaire voorwaarden zijn reiskosten, pensioen werkauto enzovoort.

Flexibele arbeidersvoorwaarden dit zijn besluiten bij persoonlijke wensen, werk en privé. Een collectieve cao zijn bepaald door de overheid en hierin staat ook wat het minimumloon, vakantiegeld 8%, arbeid tijden en hoeveel vakantie dagen een werknemer of werkgever krijgt.

**De Arbowet**

In de Arbo-omstandigheden wet staan de plichten waar een werknemer zich aan moet houden. Die noemen ze oom wel de **Arbowet**

Ook hebben bedrijven een ondernemingsraar dit wil zeggen dat een bedrijf een bepaalde koerst wil varen en hierin kunnen medewerkers ook deel aan nemen. Dit noemen ze **medezeggenschap**

In deze ondernemingsraad kunnen verschillende aantallen zitten dat is per bedrijf verschillend. Een klein bedrijf 50 of minder en in een groot bedrijf meer dan 50 een **personeelsvergadering, ondernemingsraad, inleving recht, personeel opleidingen** uitvoeren.

**Belangen en belangenorganisaties**

Dit zijn organisaties die afhankelijk zijn van de overheid en hebben eigen belangen. De organisaties zijn aangesloten bij de **VNO-NCW** midden, klein bedrijf. En de werknemers hebben de **FNV en CNV**.

De belangen van een werkgever zijn: kostenbesparing, concurrenten zo min mogelijk.

De belangen van een werknemer zijn: die wil dat er goeie arbeidsvoorwaarden zijn. Met andere ontplooiing.

Belangentegenstelling ervoor zorgen dat het gemeenschappelijk belangen een goed product met de markt afleveren en hiermee geld verdienen, veilig product lanceren en dat de sfeer binnen de organisatie goedgekeurd is. Belangen hartige, onrechtvaardige behandeling dit zijn afspraken tussen een werkgever en de verenigingen over de nieuwe cao, oude stopzetten en nieuwe politieke besluitvormingen.

Vakbonden, werkgeversorganisatie, belangenhartige onderhandelingen, overleggen, cao-onderhandelingen kortsluiten.

**Oorzaak werkloosheid**

In Nederland hebben we te maken met een grote werkloos. Een personage beroepsbevolking noemen ze ook wel werkloos.

Werkloos tussen twee einde en nieuwe contracten, maximaal 8 maanden werkloos noemen ze ook wel **frictiewerkloosheid.**

Ook hebben we in Nederland te maken met burgers die in de zomer meer werken dan in de winter dit noemen ze **seizoenwerkers.**

Crisis, lage en hoge economische groei minder vraag naar goederen en diensten producten noemen ze ook wel **conjuncturele**

Bedrijven vragen meer kennis van personen tot vergelijking van vroeger dat wil zeggen hogere eisen werknemers

Het gevolgen van inkomen door individu, verlies inkomen**.** Status en macht, achteropraken. Niet omgaan met vrije tijd en minder sociale controle

Het gevolgen van de samenleving komt stand door **migranten, laaggeschoolden, armoede, vermindering koopkracht, toenemende arbeidskosten en sociale contact**

**Mechanisering, Automatisering, informatisering**

**Mechanisering** helpt mensen het werk lichter te maken

**Automatisering** de computer helpt de werknemer voor verarming en taakverzwaring

**Informatisering** flexibeler en meer archief dus meer dingen de vonden op internet (google)

**Niet gelijke kansen op de arbeidersmarkt**

Het verschil tussen mannen en vrouwen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een vrouw in een werknemer uitvoering zit en een man meestal de baas van een bedrijf is. Dit kan ook verschillen per bedrijven en de bedrijfscultuur. Ook speelt meestal een rol dat een vroeger de moeder rol nam dus voor de kinderen altijd thuis was en de vader de kostwinnaar was maar dit is in de huidige tijd niet meer mogelijk omdat alles veel duurder is geworden.

In Nederland hebben we ook te maken met allochtonen die niet willen bij dragen aan de samenleving dus met andere woorden niet wil werken. Ze hebben geen handig netwerk of wij Nederlanders oordelen te snel over de migranten.

Ook hebben we in Nederland een grote groep **55-plus** werknemers die relatief duur zijn en gaan dan bijna met pensioen.

In de Nederlandse samenleving met verschillende hoogopgeleide/laagopgeleide en mindervaardige burgers te maken dit zijn meestal migranten uit het Midden-Oosten.

Een flexibele werknemers is altijd zelfstandig aan het werk dit wil zeggen zonder personeel of via een uitzendbureau

# **3 Nederland als multiculturele samenleving**

In Nederland hebben we verschillende afkomst en culturen wonen. Ditnoemen ze ook wel **migratie stromen.** In de migratie stromen heb je bijvoorbeeld:

* Dekolonisatie
* Arbeid
* Vlucht
* Overige redenen

Na de tweede wereldoorlog kwamen de dekolonisatie bevolking naar Nederland of verbleven in hun land.

De Indische Nederlanders konden de Nederlandse paspoort niet opgeven en vertrokken naar Nederland toe.

Veel Molukse mannen waren ten tijde van de onafhankelijk in de jaren 1945 – 1949. De reden voor migratie waren politieke met namelijk van uit de Nederland gebracht

Antallianen en Arubanen bijzonder positie ten opzichte van Nederland en zijn onderdeel van de Nederlandse koninkrijk. Veel Antillianen en Arubanen kwamen rond de jaren 70e naar Nederland voor werk.

De Turken en de Marokkanen kwamen naar Nederland als **gastouder in de jaren 70e vorige eeuw**. Veel mannen hadden na 10 jaar verblijfsrecht.

Het Midden- en Oosten – Europeanen. Moe-landen die weken dan voor het thuis vond en arbeid verrichten. **Arbeidersmigranten/vluchtelingen** ook wel genoemd. Overige redenen:

* Grote welvaart verschillen
* Gezinsherenigingen
* Gezinsvorming

**Migratiebeleid van de overheid.**

Dit zijn regels en maatregelen voor migratieachtergrond en asielzoekers artikel 1. Universele verklaring van recht van de mens wordt door veel landen ondertekend artikel 1.

**Het Europese verklaring**

De grondwet geld voor Nederland. De universele mensen recht verklaring geld over de hele wereld

**Het vluchtelingenverdrag van Geneve**

Mensen die niet uit een land komen waar mensen wel heen willen heten vluchtelingen, asielzoeker. En deze artikel is door bijna alle landen ondertekend. Vluchtelingen moeten worden toegelaten als ze slachtoffer zijn.

**Overkoepelende wetten Nederland:**

* Grondwet
* Universele verklaring van de rechten van mensen
* Europaverklaring van de rechten van mensen
* Het gedrag van Geneve

**Het toelatingsbeleid:**

* A**s**iel
* Arbeid
* Studie
* Gezinshereniging
* Medische behandelingen

**Het toelatingsbewijs vijf redenen om toelaten worden in Nederland:**

* Asiel/vlucht
* Arbeid
* Studie
* Gezinshereniging
* Medische behandelen

**Positie van bevolkingsgroepen**

Je maatschappelijke positie hangt af met verschillende zaken zoals inkomen, werk, opleidingsniveau, woonsituatie, niet westerse migratieachtergronden scoren nog steeds laag en hebben ook te maken met discriminatie.

**Positie op de arbeidersmarkt**

* Tussen 1978 en 1983 economische crisis
* Meer geautomatiseerd
* Werkgever hogere eisen stellen bij sollicitatie/solliciteren
* Minder laaggeschoolde werk kwamen erbij

Oorzaken vanuit de samenleving. De sociale-economische, minder werk voor mensen met maximaal een vmbo-diploma

Oorzaken bij werkzoekende met migratieachtergrond. Gezinshereniging, gezinsvormen of vluchteling

Informele circuit laten weten aan vrienden, kennissen en familie dat iemand zoekt

Positie in het onderwijs migratie hebben zwakke positie in het onderwijs.

Oorzaak vanuit de samenleving migratie lopen in het onderwijs en Nederlandse taalachterstand op en de Nederlandse opvoeding gaat anders dan migratie/vluchteling school en thuissituatie

**Oorzaken bij leerlingen met migratieachtergronden**

* Migranten spreken meestal in hun eigen taal
* Achterstanden hang samen met de woonsituatie
* Houding van opleiding en opvoeding

**Maatregelen vanuit de samenleving migratie**

* UWV helpt migranten aan het werk
* Migranten bij sommige vacature voorrang

Het verbeteren positie in het onderwijs. Begeleid worden in de driehoeksverhoudingen: school, ouders, verzorgers en welzijn instellingen.

Maatregelen op het gebeid van de politieke integratie, migratieachtergronden heeft nog geen stemrecht.

Maatregelen op het gebeid van onderwijs migratie. Migratieachtergronden mensen komen op een latere leeftijd pas naar Nederland. Deze kinderen worden dan opgevangen door de organisatie of schakelprogramma’s. De nieuwkomers zijn verplicht een inburgeren-examen te volgen. Dit staat in de grond wet artikel 23e. iedereen heeft het recht om te studeren.

**Groeperingen in de samenleving**

Culturen beïnvloeden elkaar in een samenleving en deze zijn steeds in beweging. Invloed van deze culturen mensen nemen snel dingen van elkaar over dit kan sociale en voedselcultuur zijn. Ook is in elke cultuur traditionele opvattingen en elegie.

Verwachtingen vanuit meerdere culturen de drie generatie personen, rekeninghouders met meerdere culturen.

Het integratieproces. De Nederlandse samenleving moet de immigratie mogelijk maken en de nieuwkomers wordt verwacht deel te nemen aan de samenleving doet hij dit niet dan is er sprake van assimilatie

# 4 Nederland en massa media

**Verschillende soorten media**

* **Communicatie** een zender gericht grote aantal
* **Het publiek** de ontvanger kan niet reageren op de zender

**Massamedia**

Allerlei hulpmiddelen onze stem is niet hard genoeg.

**Verschillende soorten media**

* Gedrukte, kranten, huis aan huiskranten, tijdschriften
* Nieuwe media
* Audiovisuele media

Twee onderscheid kranten **populaire en kwaliteitskranten.** Kwaliteitmeer commentaar en kwaliteit meer voor sensatie en achtergrondinformatie.

Tijdschriften regelmatig verscheidt een verschijn frequentie

**Audiovisuele media**

* Lokale en landelijk omroepen, Ned. 1, 2, 3
* Publieke en commerciële omroepen RTL 4, 5 7 SBS 6, Net5

**Nieuwe media**

De media in 100 jaar heel veel veranderd, ontwikkeling.

**Functies media en massa media**

* **Informatieve functie,** journalisten, weerberichten kijkt of luistert.
* **Opiniërende functie,** kijken, luisteren, internet en mening vormen.
* **Amusement functie,** show op de televisie gericht om het welzijn van een mens te verblijden.
* **Onderwijsfunctie,** reclame, internetbronnen, commercials.
* **Socialiserende functie** dit is belangrijk voor de culturen in Nederland, leefwijze, gewoontes, waarden, normen, meningen, eetgewoonte

**Democratische besluitvorming**

Alle burgers moeten inzage hebben in de besluitvorming

**Controlerende functie,** de waakhond,

**Massamedia en overheid**

* Grondwettelijke vrijheid
* Recht op informatie
* Pluriformiteit

**Grondwettelijke vrijheid**

Iedereen man, mits binnen de kaders van de wet zeggen en schrijven wat hij of zij wil. De overheid mag hier niet mee bemoeien met de inhoud van de media maar er is wel een **media wet** waaraan de media aan moet houden

**Goede informatievoorzieningen**

Recht op informatie moet openbare via de media. Meningsuitingen en de persvrijheid informatie is mogelijk voor burgers.

**Pluriformiteit** van het media-aanbod dit zijn zorgen media en kan breed en divers aan tot standhouden. Allerlei maatschappelijke, religieuze en politieke stromingen een kans krijgen. Het bedrijfsfonds voor de pers alle kranten worden hierdoor geholpen en alle kranten hebben een kleur.

 **Persconcentratie** meerdere kranten werken samen. Dit is ook een bedreiging voor de pluriformiteit van de media.

**Publieke omroepen** worden betaald door het volk.

De publieke omroepen zijn: BNN & VARA

Doelstelling publieke omroepen: betrouwbaar informatie, veelzijdig programma’s aanbod, publieke omroep.

Alle regels staan in de media wet voor de publieke omroep.

**NOS** heeft dagelijkse nieuwsvoorzieningen, verslagen, nationale zaken, overheid, koningshuis.

**NTR** heeft cultuur, etnische, voor jongeren, niet veel kijken of luisteren programma’s.

Het publiek wordt door de overheid betaald en ook een kleine deel komt uit reclame en of leden.

Discussies in de media concurrent met andere programma’s ook wel horizontale programma’s genoemd.

**De commerciële** omroep wordt **Niet** door de overheid betaald. **Commerciële** doelstelling winst maken (financiering) reclame blokken. Commerciële belangen betalen van werknemers. De inhoud van de kijkcijfers en wat de mensen willen kijken en dat kan programma’s, tijdschriften, uitgeven en doelstellingen.

**Informatievoorzieningen** niet alle informatie deelt met de samen living en allen maar populaire informatie deelt.

# 5 Massamedia, feit of fictie

**Selectie momenten**

Het veld van journalisten, ze sturen berichten naar persbureau of redactie.

* Welke berichten interesse zijn voor de televisiezenders of kranten
* Redactie media welke toegestuurd berichten en aanvullen met andere nieuws eigen waarden en normen
* Algoritmen meerdere zoekmachines en inlevering gezocht heeft interessante eigen mening

**Selectiecriteria**

* Actueel
* Uitzonderlijk
* Dichtbij
* Belangstelling
* Passen bij identiteit van het medium

**Beeldvorming door selectie**

Ze nemen niet alle berichten tot zich. De selectie perceptie betekent gekleurde waarneming mensen kiezen wat ze willen zien – **referentiekader** mensen nemen waar vanuit hun eigen achtergrond

**Objectief en subjectief hoor en wederhoor**

Nieuwe feiten moeten van meerdere kanten worden belicht dat is **intersubjectiviteit.** Meerdere bronnen worden geraadpleegd. Het duidelijke zijn voorde kijker en lezer

**Objectiviteit en identiteit**

Wordt bepaald door onderwerpen op basis van berichten. Een bericht in verschillende media soorten.

**Echt en nep,** mensen weinig informatie van de werkelijkheid en amusement

Informatie mensen hebben weinig informatie van de **werkelijkheid of beperkte beeldvorming.**

Amusement grote hoeveelheden menen vermaken met **programma’s of series.**

Beeldvorming de massa media bepaald grote deel wat we **denken** **gebeurtenissen in de wereld.**

**Waarden en normen socialisering**

**Injectienaaldtheorie** de media geacht massa als ware te verdoven

**Theorie van selectieperceptie** waarneming benadrukt macht van de ontvanger beperkt en selectief in zijn warnemingen**.**

**Media als betekenisverkenner** de media brengt de boodschap over die ze gekregen hebben van de burgers en te onderen.

**Agenda theorie** hangt samen met waarneming en denken van de mensen. Media beïnvloeden wil dat de burgers het op de politiek agenda zetten.

# 6 Criminaliteit een maatschappelijk probleem

**Criminaliteit en de rechtstaat**

Als Nederlandse staatsburger hebt u bepaalde rechten en plichten

**Kenmerken van de rechtstaat**

* De overheid is gebonden aan de wet
* De rechte is onafhankelijk
* Er zijn grondwetten
* Er is een parlement dat de regering controleert

Rechtsbescherming tegen witte kleur. De overheid gebonden aan de wet dit noemen we **legaliteitbeginsel.**

**Machtenscheiding** je hebt de uitvoerende en de wetgevende.

Burgers worden beschermd tegen verschillende wetten. Alle rechten waar een mens recht op hebben zijn **grondrechten.**

**Klasse justitie** noemen we politie, justitie of de rechter mensen verschillende aanhoudingen, vervolging en veroordeling.

**Rechtshandhaving** de overheid moet volgende handhaven met behulp van wettelijke middelen ze mogen de wetten niet overtreden.

**Dilemma van rechtstaat** rechtshandhaving en rechtsbescherming tegenspraak en rechtsorde.

Beschermen tegen willekeur en handhaving van de rechtsorde met wettelijke middelen.

**De taken van bevoegdheden van de politie**

* Handhaving openbare orde, officier van justitie
* Opsporing van strafbare feiten, officier van justitie
* Verlenen van hulp, rampen, auto-ongelukken
* Bevoegdheden politie strafbare feiten
* Standgehouden max 6 uur van exclusief nacht worden tenzij justitie toestemming geeft
* Proces-verbaal opstellen

**Strafvervolging in een rechtstaat**

Wet strafbare feit moet in de vastgelegde delicten omschreven staan in de strafbare gedraging wetboek.

**Overtredingen en misdrijven**

Een overtreding is een lichte schending van de wet. Maximum een jaar, hechtenis.

Een misdrijf is meestal een zware schending van de wet. Misdrijf wordt

Gevangenisstraf. Hoe ernstiger het delict hoe zwaarder maximumstraf en ouder dan 12 jaar een strafblad.

Maximum- en minimumstraffen

Een officier van justitie en een rechter mogen daar dus niet boven gaan zitten.

**Bewijs**

Een veroordeling door een rechter of een boete mag alleen als er voldoende bewijs is.

Ten eerste of iemand het delict echt heeft gepleegd verklaring van de verdachter en getuigen.

**Rechtssysteem** iemand onschuldig is totdat de schuld bewezen is door de rechter, hoge raad.

De rechter mag alleen veroordeeld worden als de schuld bewezen kan worden.

**Vervolging en vrijspraak**

Een rechter mag iemand niet veroordelen die ontoerekeningsvatbaar zijn.

Vrijspraak kan zijn dat de verdachter zichzelf, kinderen, enzovoort moest verdedigen daarbij geweld is beroken, beroep op noodweer. Verjaring.

**Misdrijf**

Een maximumstraf hoge dan 12 jaar geen verjaringstermijn, doodslag, moord, verkrachting, mensenschedel.

Bij het kindermisbruik hebben verjaringstermijn tussen 6 en 20 jaar.

**Volwassenenstrafrecht**

Eén van de grondrechten van elke verdachter is dat deze recht heeft op een eerlijk proces.

* Taken, rechten en bevoegdheden van betrokkenheid
* De rechten van de verdachte
* Verdachte heeft recht te ween waarvoor hij of zij verdacht wordt
* Hulp van een advocaat, raadsman
* Zwijgrecht
* Beperkte tijd vastgehouden worden
* Hogere beroep eerlijk proces

**De taken van de officier van justitie**

* Leiding in een opsporingsonderzoek
* Vervolgt strafbare feit
* Rechtszaak

**Slachtoffers**

* Zijn spreekrecht
* Schadevergoeding
* Slachtofferhulp
* Inzage dossier

**Slachtoffers hulp in Nederland**

Praktische steun Julische en emotionele slachtoffers zijn geweest van een misdrijf

**Reducering**

Na de hulp weer mee kan doen in de samenleving tijdens en de het strafproces

**Adviseren, begeleiden, ten uitvoerleggen van werkstraf**

**Jeugdstrafrecht.** Het opvoeden is zelf het hoofddoel van het jeugdstrafrecht. Jongeren onder de 12 jaar kunnen strafrechtelijk worden vervolgd niet en niet openbaar.

Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar gelden bijziendere maatregelen maximaal aantal jaren gevangenisstraffen, plaatsing in een inrichting jeugdigen, ook kunnen ze naar halt straf krijgen. Jeugdstrafrecht taakstraf is een leerstraf.

Jongeren vanaf de 12 tot 18 kinderrecht uitzonderlijk volwassen recht. Volwassenen openbaar en bij kinderen niet.

**Straffen en maatregelen**

De straffen die jongeren vanaf 12 tot 18 jaar kunne krijgen volgens het jeugdstrafrecht zijn andere dan bij een volwassenen gelden. Jongeren krijgen 240 uur werkstraf en volwassenen 240 alleen werkstraf volwassenen 480 uur trainingen of cursussen.

**Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen**

Gebrekkige ontwikkeling of psychiatrische ziekelijke stoornissen

**Pij maatregel meestal 2 jaar en kan verlengd worden met in zeer ernstige gevallen maximaal 7 jaar**.

Het alternatief halt. **Via bureau halt jongeren die schuldig hebben gemaakt aan vernieling, spijbelen, overlast, diefstal vanaf 12 tot 18 jaar alternatieve straffen krijgen zonder daarbij justitie in aanmerking te komen**. Als ze bij halt goed doorlopen krijgen ze geen **strafblad.**

**Criminaliteit**

Een maatschappelijk probleem, dialecten en misdrijf, strafbaar feit.

* Overtreding zijn lichte
* Misdrijven zijn zwaar

**Veel delicten staan in het wetboek van strafrecht**

**Opiumwet** is drugs, expoteren van hennepkwekerijen

**Werk verkeerswet** is een misdrijf

Ook heeft Nederland te maken met internationale wetgeving voor burgers en grondrechten

**Maatschappelijke probleem criminaliteit**

* Hele samenleving heeft hier last van
* Invloed maatschappelijke ontwikkelingen
* Gemeenschappelijke oplossing vanuit de politiek

Gevolgen martiale vlak:

* Overheid, bedrijven en burgers materieel schade.
* Uitkeren geld wat de burgers moeten betalen.
* Beveiliging maatregelen.
* Premies verzekeringen instanties omhoog

**Materiële schade**

* Onveiligheid
* Beperkte burgers in doen en laten
* Geestelijke emotionele schade
* Wantrouw

**Criminaliteit in de media**

Dit is vaak te zien op tv of op sociale media, telefoons en versterken dit in de media.

**Politiestatistieken**

De politie verzameld feiten en informatie over alle strafbare feiten die haar ter orde komen. De selectief opsporingsbeleidsinvloed de cijfers voor bepaalde vormen en criminaliteit.

**Slachtoffer onderzoek**

Deze onderzoek wordt met een enquêteformulier onder willekeurige burgers uitgedeeld. Emotionele waarden en aanwijsbare slachtoffers

**Daderonderzoek**

Dit wordt van de andere kant gezien dan de slachtoffers onderzoek maar wel vergelijkbaar

Elke twee jaar doet de overheid een enquête over de veiligheid van burgers

**Theorieën over oorzaak van criminaliteit**

* Gedrag probleem
* Onveilige opvoeding
* Problematische
* Foute vrienden

**Gescharde factoren**

* Een baan
* Volgen onderwijs
* Relatie
* Hecht gezin
* Sociale vaardigheden

**Anomietheorie** houdt in op een illegale manier

**Anomie** betekent botsing tussen leven en bereiken

**Bindingstheorie** houden zich aan algemeen geldende waarden en normen

**Rationele-keuzetheorie**

* Een gedachte keuze
* Maximale straf
* Afweging kosten
* Risico
* Opbrengt

**Etikettentheorie of tabellentheorie en label-crimineel**

Dit betekent dat een persoon gedrukt en of afwijkend gedrag vertonen

**Neutraliseringstheorie**

Gedrag van groepen verbanden en geven schuld aan anderen

**Sekse**

Biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, jongeren en meisjes werden anders opgevoed. Mannen en vrouwen hebben verschillende maatschappelijke positie

**Sociaal milieu**

In het lagere sociale milieu wordt sneller delicten als inbraak, diefstal, dus dat wil zeggen hoe lager je op de sociale maatschappelijke ladder sneller in de criminaliteit te recht komen. Dit gebeurt in de jeugdcriminaliteit en komen sneller in de strafbare feiten.

**Het aanpakken van criminaliteit**

De wetgevende macht, regering en parlement stelt met elkaar vast wat strafbaar is, ze komen met een wet of wetgevingen in de wetten, hierdoor is nodig burgemeester, justitie en politiek.

**Opsporingsbeleid**

Het opsporen van strafbare feit of delicten en na dit beleid krijgt een verdachte een gevangenisstraf. Dit is in Nederland het gevangenisbeleid, de veroordeling zorgt ervoor wat het doel is van de straffen.

**Jeugdcriminaliteit** wordt besteden met preventie en opvoeding

**Repressie en preventie** het aanpakken van criminaliteit met het oog terugdrijven ervan noemen we **repressie** aanpakken van leefomgeving en aandacht, controle en toezicht verlichten.

**Visies in politiek** grotendeels van de politiekpartijen willen het criminaliteit beleid beperken**.**

# 7 rechtspraak

**De organisatie van de strafrechtspraak**

* Kantonrecht behandelen overtredingen
* Politierechter behandelen misdrijven
* De rechter meervoudige kamers

**Het gerechtshof, hoge beroep vonnissen strafrecht.**

* De hoge raad
* De rechtszitting en rechtbank

Verdachten wordt op de hoogte gesteld van wanneer en waar hij een bepaald delict zou hebbe geplaagd en weer de hoorzitting plaats vindt.

**Verloop van de rechtbank**

* Opening
* Voorlezen officier van justitie
* Onderzoek bewijslasten, bewijsmateriaal
* Verdachte verhoord
* Letterlijke verzoek
* Advocaat pleit voor client
* Laatste woord verdachte
* De rechter spreekt vonnis uit

**De rechter bepaalt verdachter schuldig is en welke straf zij volgt straffen**

* Vergelding
* Afschrikking/ preventie
* Beveiliging samenleving
* Handhaving

**Soorten straffen**

* Taakstraffen/ werkstraffen
* Gevangenisstraf
* Geldboete
* Hechtenis

Openbare maken van de uitspraak, afnemen van rechten, goederen van verdachte, schadevergoeding, behandel maatregelen.

Hoe wordt een straf bepaald door de wetboek, strafrecht een maximumstraf.

Huis van bewaarding gelden lagere maximumstraffen. Dan voor misdrijf.

**Overtredingen en misdrijven** worden door verschillende rechters behandeld