**Maatschappijleer**

**Samenvatting**

**Parlementaire Democratie §1 en 2**

**Havo 4**

**Paragraaf 1 – Wat is democratie?**

Politiek kun je het beste omschrijven als het nemen van allerlei besluiten om een land te besturen. Het gaat om besluiten waar je vroeg of laat mee te maken kan krijgen. Dat kan zijn op het gebied van:

* Welvaart
* Volksgezondheid
* Onderwijs
* Buitenlandse betrekkingen
* Openbare orde en veiligheid

Om dit te kunnen betalen, betalen we belasting

Een **democratie**  is een bestuursvorm waarbij de bevolking direct of indirect invloed uitoefent op de politieke besluitvorming. Het oudste en bekendste voorbeeld is Athene toen de burgers mochten meebeslissen in een volksvergadering. Dat noemen we een **directe democratie.**

Een overblijfsel hiervan is het **referendum** waarbij kiesgerechtigde burgers rechtstreeks mogen stemmen over een politiek vraagstuk of wetsvoorstel.

Nederland heeft een **indirecte democratie** het volk neemt dan niet zelf de beslissingen maar doen dat via een parlement waar volksvertegenwoordigers in zitten, die de bevolking kiest. We spreken bij een indirecte democratie ook wel van een **parlementaire democratie,** omdat de gekozen vertegenwoordigers samen het parlement vormen.

**Kenmerken van parlementaire democratie**

De belangrijkste kenmerken die in de grondwet staan, in Nederland zetten we op een rij.

* Burgers hebben **politieke grondrechten:**- Alle Nederlanders vanaf 18 jaar hebben het recht gekozen te worden of te kiezen  
  - Iedereen mag een politieke partij of vereniging oprichten  
  - Iedereen mag zijn mening geven
* Over de **politieke besluitvorming** staan belangrijke regels in de grondwet:  
  - De regering en het parlement maken de wetten  
  - Wetten gaan pas gelden als een meerderheid in het parlement dat besluit
* Ondanks de democratie moet er rekening worden gehouden met **minderheden** en mogen grondrechten niet zomaar worden afgeschaft. Ook niet als de meerderheid dat wil
* Er is **persvrijheid.** Journalisten moeten kunnen schrijven wat ze willen zonder censuur.

Nederland is sinds 1848 een democratie, eerst mochten alleen de rijke mannen stemmen. In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd en in 1919 ook voor vrouwen.

We spreken van een **dictatuur,** wanneer alle macht in handen is van één of een kleine groep mensen. Naast alleenheerschappij van personen heb je ook dictaturen die gebaseerd op een **ideologie.**

Een andere vorm is een **religieuze** dictatuur. Ook is er een **militaire dictatuur** dan heeft het leger alle macht in handen.

Dictaturen hebben meestal de volgende kenmerken

* Een **machtenscheiding** ontbreekt, want alle macht is bij één persoon of groep
* De **grondrechten** worden niet gerespecteerd
* Er bestaat geen **vrije pers**
* **Oppositiepartijen** zijn vaak verboden
* Er is een grote politieke rol voor de **militairen**
* Er is meestal sprake van **verkiezingsfraude.**
* De regering kan **snel en efficiënt** besluiten nemen.

**Paragraaf 2 – Politieke stromingen**

Politiek draait om de vraag: hoe willen we dat de samenleving eruitziet?

Bijna alle politieke partijen ontstaan vanuit een **ideologie,** een samenhangend geheel van ideeën over de gewenste inrichting van de samenleving. Daarbij gaat het vooral om twee vragen.

1. **Welke waarden en normen staan centraal?**
2. **Wat is de gewenste rol van de overheid op sociaaleconomisch gebied?**

Sommige mensen zijn voor een sturende overheid dat noem je **links**, andere mensen zijn juist voor een terughoudende overheid, dit noem je **rechts**.

Liberalen zijn voor **persoonlijke en economische vrijheid,** de overheid moet op sociaaleconomisch gebied een kleine rol spelen. En voor een veilige samenleving zorgen. Liberalen zijn voor goede gezondheidszorg, goed onderwijs en uitkeringen maar wel korte en lage uitkeringen zodat ze niet te lang aan de overheid blijven vastzitten. Liberalen zijn daarom ook wel **rechts.**

Het socialisme ontstond in de 19e eeuw als reactie op de slechte werkomstandigheden. De socialisten wilden een eind maken aan de armoede en slechte werkomstandigheden, maar verschillen soms van aanpak:

Twee soorten:

* **Communisten:** wilden dat arbeiders door een revolutie aan de macht zou komen.
* **Sociaaldemocraten:** Wilden via de democratie hun idealen verwezenlijken

Socialisten zijn voor **gelijkwaardigheid** van mensen. Deze mensen noemen we daarom ook wel **links**.

Het confessionalisme baseert zich op het geloof. In Nederland is dat vooral het christendom. Ze zijn voor, zorgen voor elkaar en voor de natuur. Een voorbeeld is het **rentmeesterschap**: mensen hebben de taak goed te zorgen voor de door God aan ons toevertrouwde aarde.

Behalve voor zorg voor de aarde vinden de **christendemocraten** de **naastenliefde** ook belangrijk. Als het gaat om de rol van de overheid op sociaaleconomisch gebied zitten ze tussen links en rechts in en daarom worden ze ook wel **midden** genoemd.

Populisme is niet een ideologie maar een manier van politiek bedrijven. En zeggen op te komen voor de gewone burger. Ze zijn vaak **nationalistisch** en zijn vaak populair ten tijde van crisis.

**Progressief** betekent in de politiek vooruitstreven, de maatschappij willen veranderen, daarbij gaat het om meer persoonlijke vrijheden

**Conservatief** betekent behoudend. Conservatieve politici benadrukken vooral hetgeen wat al is bereikt en willen alles bij het oude houden.

Politieke partijen zijn niet altijd links of rechts te noemen of progressief of conservatief omdat ze soms in het één progressief zijn en in het andere conservatief. En daarom moet je het altijd per thema bekijken voor welk standpunt ze zijn.

**Sociaaldemocratie – Gelijkwaardigheid** -> Eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht, bescherming van de zwakkeren ->

Benadrukt de rol van de overheid op sociaaleconomisch terrein. ->

*Sturende overheid* om sociale gelijkheid tot stand te brengen.

**Christendemocratie – Harmonie ->** gespreide verantwoordelijkheid, zorgzame samenleving. -> benadrukt de verantwoordelijkheid van burgers voor elkaar. -> *aanvullende rol van de overheid* ter ondersteuning van particuliere organisaties.

**Liberalisme – Vrijheid ->** persoonlijke vrijheid, economische vrijheid. -> benadrukt de belangen van het individu en het bedrijfsleven. -> *terughoudende overheid* die orde en gezag handhaaft.

**Overige aantekeningen § 1 & 2**

*Kenmerken dictatuur:*

* Alle macht bij één persoon of groep
* Geen vrijheid van meningsuiting
* Geen vrijheid van pers maar censuur
* Geen oppositie
* Militaire steun, sterk leger
* Geen vrije verkiezingen
* Ideologische indoctrinatie

*Aantal begrippen:*

* Reces = periode waarin niet vergaderd wordt door parlement en kabinet
* Zetel = stoel in de eerste en tweede kamer
* Politiek = regelt zaken van algemeen belang
* Ministerie of departement = afdeling van de overheid waar het beleid van de regering wordt voorbereid en uitgevoerd.
* Referendum = volksraadpleging = directe democratie.
* Bindend referendum = regering doet wat volk zegt.
* Adviserend referendum = regering hoeft niet het resultaat uit te voeren.

In een democratie:

* Is de regering gekozen
* Heb je grondrechten
* Zijn de rechters onafhankelijk
* Moet de politie zich aan de wet houden.

In een dictatuur:

* Komt de regering aan de macht door staatsgreep
* Heb je plichten en geen rechten
* Zijn er partijdige rechters
* Hoeft de politie zich niet aan de wet te houden.

Je hebt pas democratische verkiezingen als

1. Er algemeen kiesrecht is
2. Er een meer partijenstelsel is
3. De verkiezingen geheim zijn en niet hoeft te vertellen wat je stemt
4. Partijen hebben evenveel media aandacht
5. Er eerlijke regels zijn over het stemmen tellen.