Samenvatting maatschappijleer POLITIEK

* Gebaseerd op de leerdoelen en boek: *Thema’s maatschappijleer*

# 1 Wat is maatschappijleer?

**Je kan:**

1. **Verschillende machtsmiddelen noemen en per machtsmiddel een persoon of groep noemen die daarover beschikt.**

Macht van aantal: de meerderheid staat sterker  
Militaire macht: geweld gebruiken om je zin te krijgen (of dreigingen uiten)  
Economische macht: de grootste/ beste economie wint  
Macht van status: (sociale positie), hoger staan door bijv. Opleidingsniveau, titel of status  
Macht van aanzien: onder gelijken toch meer aanzien hebben (bijv. serieuzer genomen worden)

Voorbeelden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Groep** | **Doel** | **Macht** |
| Anwb | Mobiliteit bevorderen | Aantal- aanzien- status |
| NAVO | Verdedigen west- EU | Militaire – status- aanzien- aantal |
| EU | Europa besturen | Aantal- status- aanzien- economisch |
| FNV | Arbeidsvoorw. Bescherm. | Aantal |
| Greenpeace | Natuur en milieu | Aantal- militair (+/-) – aanzien |
| VN | Wereldvrede | Aantal- status |
| VNO/NCW | Goed investeerders klmt. | Economisch- aanzien- status |

*Hoe ga je met macht om?*Harmoniemodel: goed overleg  
Conflictmodel: tegenstrijdige belangen  
Struisvogelmodel: ontkenning van macht

1. **De relatie tussen normen en waarden en sociale cohesie uitleggen en hierbij voorbeelden geven.**Waarden**:** uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden in hun leven en die ze daarom willen nastreven. **-** *bv: eerlijkheid, eergevoel in families of doorzettingsvermogen.*Uit waarden kunnen idealen ontstaan: zaken die je graag zou willen bereiken in je leven.Normen: opvattingen over hoe je je op grond van een bepaalde waarde behoort te gedragen. Ofwel een sociale verplichting die je jezelf oplegt.  
   *- bv: uit eerlijkheid komt voort; niet stelen, je mag verwachten dat men niet van jou steelt.*Sociale cohesie: de mate waarin mensen door onderlinge bindingen het gevoel hebben bij elkaar te horen. Dit kan alleen als men rekening houdt met elkaars normen en waarden.  
   (interdependentie: mensen zijn afhankelijk van elkaar)
2. **De benaderingswijzen/invalshoeken van maatschappijleer herkennen en toepassen in voorbeelden of maatschappelijke vraagstukken.**We spreken van een maatschappelijk vraagstuk wanneer:  
   - grote groepen in de samenleving de gevolgen ervan ondervinden;  
    individuele problemen zijn *bijv. je maakt je studie niet af*  
    Als steeds meer jongeren dit doen wordt het een maatschappelijke kwestie.   
    Maatschappelijke problemen gaan over problemen op macroniveau: grootschalig.   
    De gevolgen zijn op microniveau (individueel niveau) merkbaar.   
   - tegengestelde belangen meespelen;

Een belang is een voor of nadeel dat iemand ergens bij heeft.   
 *bv. De kwestie van kinderarbeid: zielig voor de kinderen, maar goedkoop voor werkgevers.*  
- een gemeenschappelijke oplossing nodig is.  
 Bij het bedenken van een oplossing moeten alle belangen tegen elkaar worden afgewogen.  
 Vaak brengen oplossingen voor maatschappelijke kwesties nieuwe wetten met zich mee.

Maatschappelijke invalshoeken zijn:

Politiek:  
- actoren/ betrokkenen  
- belangen en machtsmiddelen  
- visies en oplossingen  
Economisch**:  
-** hoeveelgeld **-** kosten batenanalyse  
Juridisch:  
- hoe zit het wettelijk?  
- hoe gaat het in omringende landen?  
- wat kun je veranderen qua wetgeving?  
sociaal- cultureel  
- gevolgen voor actoren; effecten  
- verandering in samenleving

# 3 Parlementaire democratie

**H1: Wat is democratie?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Politiek  Burgerparticipatie  Dictatuur/**Autocratie/**  **Theocratie/Oligarchie**  **Aristocratie/Anarchie**  **Totalitaire dictatuur**  Ideologie | **Indoctrinatie**  Directe en Indirecte Democratie  Referendum  Representatieve democratie  **Parlementair stelsel** | Constitutionele monarchie  **Presidentieel stelsel**  **Ontbindingsrecht**  **Oligarchie**  **Regentencultuur**  Trias Politica  **Republiek** |

1. **minimaal drie concrete voorbeelden geven van situaties waar de politiek zich mee bemoeit.**  
   *- vb. minimale leeftijd alcohol, troepen naar Afganistan sturen?, homohuwelijk legaal?*
2. **drie kenmerken opnoemen van een parlementaire democratie.**Rechtsreeks gekozen parlement is het hoogste machtsorgaan.  
   Op basis van die samenstelling wordt een kabinet gevormd van ministers en staatssecretaris.  
   - taken en bevoegdheden van de drie politieke machten staan netjes beschreven zodat niemand te veel macht heeft.  
   - alle mensen mogen stemmen (vanaf 18 etc), een partij oprichten, en demonstreren.  
   - regels staan vastgelegd door de Staten-Generaal en de regering.  
   - de media wordt vrijgelaten door de overheid.
3. **drie kenmerken opnoemen van een dictatuur.  
   -** de drie machten (wetgevende, uitvoerende, rechterlijke macht) zijn niet gescheiden, maar in handen van een kleine groep mensen;  
   - grondrechten zijn erg beperkt, menselijke vrijheid ook;  
   - Weinig politieke vrijheid (verkiezingsfraude);  
   - Overheidsgeweld. Machthebbers verdedigen hun macht met harde hand.  
   - Geen onafhankelijke rechtsspraak  
   - Censuur op de media en kunst.  
   Door het ontbreken van tegenmacht kunnen er wel snelle beslissingen worden gemaakt, dat is wel een voordeel.
4. **minimaal twee voorbeelden van een dictatuur en minimaal twee voorbeelden van een democratie geven.**Demo: NL, Canada, USA etc  
   Dict: Saudi-Arabië, Iran, Noord-Korea, China
5. **in Nederland de Trias Politica toelichten.**In een rechtvaardige samenleving worden deze drie machten gescheiden gehouden zodat niet 1 iemand veel te veel macht krijgt.

Wetgevende macht: parlement  
- maakt wetten, controle uitvoerende macht  
Uitvoerende macht: ministers en ambtenaren  
- maken van wetten, uitvoeren van besluiten van parlement  
rechterlijke macht: onafhankelijke rechters  
- toepassen van wetten, en rechtsspreken

1. **uitleggen waar de Trias Politica toe dient.**In een rechtvaardige samenleving worden deze drie machten gescheiden gehouden zodat niet 1 iemand veel te veel macht krijgt.  
   Om corruptie en machtswillekeur te voorkomen
2. **de volgende uitspraak van Winston Churchill uitleggen “Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.”**  
   Winston churchill zegt dat de democratie de slechste vorm van regeren is, maar het is wel degene die al meer dan 5000 jaar werkt. Alle andere vormen die zijn geprobeerd waren nog slechter en daarom faalde dat.
3. **met een voorbeeld het verschil tussen landen met een parlementair en een presidentieel stelsel uitleggen.**Parlementair stelsel: Er is een gekozen parlement, daaronder een kabinet. Vaak is er een koning bij. (**constutionele monarchie**)   
   Presidentieel stelsel: Hierbij wordt niet alleen het parlement maar ook de president gekozen. (USA, FRA) De president staat aan het hoofd van de regering, uitvoerende macht. Hij kan ministers benoemen en ontslaan. Om ervoor te zorgen dat hij niet te macht krijgt mag hij vaak niet het parlement ontbinden (ontbindingsrecht)
4. **de ‘IJzeren wet op de oligarchie” uitleggen en illustreren met Nederlandse voorbeelden.**

De ijzeren wet zegt dat alle politieke machtsvormen uiteindelijk uitdraaien op een persoon of groepje personen dat de macht krijgt. In Nederland zie je alleen maar blanke, bevoorrechte mannen in de politiek.

# H2: Politieke stromingen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ideologie  Normen en waarden  Sociaal-economische verhoudingen  Machtsverdeling  Progressief  Conservatief  Reactionair  Politiek links & rechts  Politieke stromingen | Liberalisme  Persoonlijke vrijheid  Economische vrijheid  Vrijemarkteconomie  Socialisme  Solidariteit  Gelijkheid  Communisten  Sociaaldemocraten | Confessionalisme  **Organische staatsopvatting**  Gespreide verantwoordelijkheid  Maatschappelijk middenveld  Rentmeesterschap  Populisme  Nationalisme |

Je kan:

1. **politieke ideologieën van elkaar onderscheiden.**Er zijn 3 hoofdstromingen:Liberalisme, Socialisme en Confessionalisme.  
     
   Liberalisme 🡪 **RECHTS**  
   “De samenleving is er het meest bij gebaat als ieder individu zich optimaal kan ontplooien.”  
   Mensen moeten elkaar accepteren: Vrijheid, individuele verantwoordelijkheid en tolerantie zijn kenmerken.   
   Het liberalisme ontstond na de Franse revolutie. Mensen hadden genoeg van de dictaturen en de macht van God. Verlichte denkers waren aanhangers van wetenschap en liberalisme.  
   Liberalen kregen steeds meer politieke macht.  
     
   Liberalen van nu vinden vrijemarkteconomie heel erg belangrijk. Ze vinden dat de overheid zich alleen moet bemoeien met kerntaken zoals defensie, onderwijs en bescherming van rechtsstaat en grondrechten.   
     
   Socialisme 🡪 **LINKS**  
   “mensen moeten solidair met elkaar zijn: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.”  
   Het socialisme ontstond als reactie op de slechte werkomstandigheden van de arbeiders. Het doel werd gelijkheid bereiken en een einde maken aan armoede. Er kwam een verdeling:  
   - communisten wilden dat de arbeiders een revolutie zouden beginnen en zo de macht zouden overnemen. *(in Rusland lukte de revolutie, echter de Unie (sovjet) ontwikkelde zich tot een dictatuur, die in 1991 is opgeheven)*  
   - Sociaaldemocraten wilden maatschappelijke verbeteringen bereiken langs de parlementaire weg.  
   Confessionalisme  
   Hierin baseren mensen hun politieke opvattingen op geloofsovertuiging. In het confessionalisme gaat men uit van een organische staatsopvatting: net als in een lichaam zijn alle onderdelen van elkaar afhankelijk.  
   De huidige christendemocraten streven naar rentmeesterschap, solidariteit, harmonie en gespreide verantwoordelijkheid.  
   Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat de maatschappij voor elkaar moet zorgen, de overheid hoeft daarbij niet veel in te grijpen.  
   Rentmeesterschap betekent dat men de taak heeft voor de aarde te zorgen, en voor de natuurlijke gang van zeken (zoals God wil)  
   Solidariteit gaat om naastenliefde. Vooral in maatschappelijke zin, dus zorgen voor de armen en zieken.
2. **politieke ideeën plaatsen als links of rechts en als progressief, conservatief of reactionair.**Links: Sociaal Rechts: Liberaal  
     
   Progressief: vooruitstrevend, veranderingsgezind en gericht op de toekomst.  
   Conservatief: houden wat je hebt, benadrukken wat er is bereikt en dit houden  
   Reactionair: de situatie van vroeger laten terugkeren, achteruitstekend.
3. **politieke ideeën plaatsen als liberaal, sociaal of confessionalistisch.**(zie 1)
4. **een liberale, sociale en confessionele politieke partij in Nederland noemen.**Liberaal: VVD, progressief-liberaal: D66  
   Sociaal: PvdA, SP, Groenlinks  
   Confessionalistisch: CDA, ChristenUnie (SGP streng orthodox)
5. **een onderbouwde mening geven over de vraag of Geert Wilders een populist is.**populisme: een manier van politiek bedrijven die draait om het laten horen van de stem van het volk. Dat volk wordt gepresenteerd als 1 homogene groep en de partij kiest vaak zelf een beetje wie daarbij hoort.  
   Om de gewone burger aan te spreken hebben veel populisten de neiging dingen sterk te versimpelen. Ook hebben ze vaak zeer nationalistische ideeën.

Mening geven= OOK ONDERBOUWEN.

# H3. Politieke partijen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Politieke partij  Ideologische partijen  One-issuepartijen  Protestpartijen  Actiegroepen | Belangenorganisaties  **Politiek landschap**  **Zwevende kiezers** | **Integratiefunctie**  **Informatiefunctie**  **Participatiefunctie**  **Selectiefunctie** |

Je kan:

1. **politieke partijen onderscheiden van actiegroepen en belangenorganisaties.**??
2. **vijf soorten politieke partijen noemen en van elk een voorbeeld noemen.  
   -** populistische: het volk laten horen  
   - pragmatische: niet vanuit een ideologie, verstand gebruiken  
   - kosmopolitisch: Verbonden met de mensheid. Je medemens staat boven andere dingen  
   - nationalistisch: De waarde van het eigen land behouden  
   - one-issiuepartijen: vertegenwoordigen iets specifieks (dieren of 50+ enz.)  
   - Antidemocratische partijen: Hebben standpunten die in strijd zijn met de rechtsstaat en roepen vaak op tot geweld.
3. **standpunten van politieke partijen herleiden uit hun ideologie.***vb: een nationalistische partij is natuurlijk niet eens met een vermeerdering van immigratie*
4. **uitleggen hoe en waarom het politieke landschap vanaf +/- de jaren ‘60 is veranderd.**Rond de jaren 60 begon het dagelijkse belang van de kerk af te nemen en door de ontzuiling stemden mensen ook niet meer hun hele leven op dezelfde partij. Het werd lastiger gevonden om een goede partij te kiezen en daarom waren er veel zwevende kiezers.  
   *Zwevende kiezers laten de keuze voor een partij afhangen van het moment en vooral ook van de persoonlijkheid van de partijleiders.*Ook hebben partijen sinds 1950 steeds minder leden, en daardoor minder contributie.  
   Bovendien is het bereik kleiner geworden omdat dingen die gaan over Europa worden besloten in Brussel.

# H4: Verkiezingen


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actief- en Passief kiesrecht  Lijsttrekker  Evenredige vertegenwoordiging  Voorkeursstemmen  **Zwevende kiezer**  Kiesdeler  Kiesdrempel  **Districtenstelsel**  **Meerderheidsstelsel**  Verkiezingsstrijd | **Spindoctor**  **Tv- en internetdemocratie**  **Strategisch stemmen**  Voorkeursstemmen  Formatie  Coalitie  Informateur  Regeerakkoord  Formateur  Kabinet | Troonrede  Miljoenennota  Algemene beschouwingen  Voorjaarsnota  Motie van treurnis  Motie van afkeuring  Motie van wantrouwen  Kabinetscrisis  Demissionair kabinet |

Je kan:


1. **vier politieke organen noemen waarvoor kiesgerechtigden in Nederland mogen stemmen.**Gemeenteraad- provinciale staten-Tweede kamer -Europees parlement -waterschap etc.
2. **de voorwaarden noemen die bepalen of je in Nederland stemgerechtigd bent.**Je moet een Nederlands burger zijn.   
   Boven de 18   
   Al 5 jaar in NL wonen  
   NIET ALS:  
   Psychisch gestoord bent (zwakzinnigen kunnen een test doen)

Uit de ouderlijke macht gezet bent

Onder curatele gesteld bent (b.v failliet gegaan)

1. **uitleggen hoe de 2e Kamerverkiezingen verlopen.**
2. **uitleggen waarom een districtenstelsel tot een tweepartijenstelsel leidt.**Bij een districtenstelsel wordt het land verdeeld in een aantal districten (zoals staten in Amerika). Per district zit 1 iemand in het parlement. Dat is degene met de meeste stemmen uit het eigen district.   
   tweepartijenstelsel; Er is een politieke strijd tussen 2 grote groepen tijdens de verkiezingen (soms ook erbuiten). *Bijv. democraten en republikeinen*

Door het districtenstelsel zul je merken dat in elk district uiteindelijk een van deze groepen de meerderheid neemt. Bij een evenredige vertegenwoordiging hebben de kleine partijen ook een kans omdat stemmen op hun ook meetellen.

1. **twee voor- en twee nadelen noemen van een districtenstelsel en van een stelsel met evenredige vertegenwoordiging.**Districtenstelsel:-- voor: kandidaten komen uit eigen regio en zijn dus bekender onder de kiezers.  
   -- nadeel: de kandidaat zal miss te veel denken aan zijn belangen van zijn eigen district en minder aan het algemeen belang.  
    Ook gaan de stemmen op een verliezer bij het district verloren, waardoor de partij die landelijk de meeste stemmen krijgt, misschien niet de meeste zetels krijgt.  
   Evenredige vertegenwoordiging:  
   -- voor: iedere stem telt even zwaar bij de verdeling van de zetels.  
    kleine partijen hebben daardoor ook de kans op een zetel.  
   - nadeel: Al die partijen hebben spreektijd waardoor debatten vaak lang duren en onoverzichtelijk zijn.  
    Ook is het soms lastig om een nieuw kabinet te vormen met al die verschillende partijen.   
   (daarom hebben sommige landen een kiesdrempel: min% stemmen voor zetel)
2. **drie zaken noemen waar kiezers hun keuze voor een partij op baseren.**Motieven om op een partij te stemmen:- Standpunten van de partij  
   - Je eigen belangen (bij welke partij heb je persoonlijk het meeste voordeel?) **-** Strategisch stemmen: de kans dat een partij een cruciale rol kan spelen bij de vorming van het kabinet en er daarom op stemmen  
   - De aantrekkingskracht van de lijsttrekker (niet zn mannelijke charmes tho) #JesseKlaverFan
3. **uitleggen hoe de kabinetsformatie verloopt.**

1. **uitleggen waarom de informateur ook rekening moet houden met de samenstelling van de Eerste Kamer.**De wetten van de tweede kamer moeten goedgekeurd worden door de eerste kamer. Als deze al in meerderheid andere standpunten heeft dan de tweede kamer zullen er nooit wetten kunnen worden doorgevoerd, en wordt het land onbestuurbaar.
2. **uitleggen hoe de miljoenennota zich verhoudt tot het regeerakkoord en de troonrede.**Het regeerakkoord is een soort contract dat vaststelt hoe men dit jaar bepaalde dingen wil gaan regeren. (*bijvoorbeeld hoe gaan we criminaliteit bestrijden?)* De troonrede is een aangevulde versie van het regeerakkoord, die de koning op Prinsjesdag voorleest*.*De miljoenennota laat zien waar er geld aan uitgegeven zal worden. Dit zal te maken hebben met de plannen van het kabinet die dus zijn opgeschreven in het regeerakkoord.
3. **uitleggen welke politieke activiteiten op en in de weken na Prinsjesdag plaatsvinden.**Op Prinsjesdag leest de koning de troonrede voor.   
   De minister van financiën biedt de miljoenennota aan.  
   Tijdens de algemene beschouwingen gaat de tweede kamer over deze 2 dingen in debat.  
   In mei, op ‘gehaktdag’, wordt de miljoenennota bijgesteld. De voorjaarsnota wordt dan opgemaakt.


# 3.5 Regering en parlement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabinet  Regering  Minister  Staatssecretaris  Ministerraad  Premier/minister-president  Minister zonder portefeuille  Koning(in)  Onschendbaarheid  Ministriele verantwoordelijkheid | Parlement  Tweede Kamer  Stemrecht bij wetsontwerp  Recht van amendement  Recht van initiatief Budgetrecht  Recht van Motie  Vragenrecht  Recht van interpellatie  Recht van enquete  Motie van wantrouwen | Eerste Kamer  Senaat  Wetsvoorstel  **Koninklijk besluit**  **Algemene Maatregel van Bestuur**  **Dualisme**  **Politieke Cultuur**  **Poldermodel**  **Achterkamertjespolitiek** |

Je kan:

1. **de belangrijkste taken van de Nederlandse koning noemen.**- Ceremoniele taken (lintjes knippen)  
   - Ondertekenen van wetten en verdragen  
   - Voorlezen van troonrede op prinsjesdag  
   - Benoemen van ministers en staatsecretarissen  
   - Zich regelmatig laten informeren over het kabinetsbeleid door de minister-president.  
   - Ons land vertegenwoordigen in het buitenland door op staatsbezoek te gaan.
2. **de belangrijkste taken van een minister noemen.**De ministers gaan elk over een eigen politieke tak. Zij leveren de tekst voor de troonrede van dat beleid en dragen verantwoordelijkheid van de koning.
3. **de taken en bevoegdheden van een demissionair kabinet noemen.**
4. **onderscheid maken tussen regeringsfracties en oppositiefracties en vertellen welke 2e kamer partijen er nu bij de coalitie en oppositie horen.**
5. **het aantal leden van het parlement (1e & 2e kamer) noemen.**Eerste kamer= 75  
   Tweede kamer= 150  
   Parlement= 225
6. **de twee belangrijkste taken van het parlement noemen**- wetten maken, regering controleren
7. **de wetgevende bevoegdheden van het Parlement noemen en met een voorbeeld uitleggen.**De tweede kamer kan een wet bedenken, en aanpassen,   
   de eerste kamer mag alleen goed- of afkeuren (aanvulling?)
8. **de controlerende bevoegdheden van het Parlement noemen en met een voorbeeld uitleggen.**

Ze controleren de koning het de ministers (regering)  
*Vb: in de wet staat dat het kabinet alle info moet geven waar het parlement om vraagt zodat het parlement de info kan controleren op fraude of valsspeel*.

1. **7 stappen beschrijven die worden doorlopen bij het maken van een nieuwe wet.**
2. **een voor en een nadeel noemen van “polderen”.**Polderen= het hanteren van een poldermodel voor het politiek handelen van een regering. Daarbij worden er zoveel mogelijk mensen tevreden gehouden, dmv van veel compromissen sluiten. (consensus)

- voordeel: iedereen krijgt een beetje wat hij wil. Er zijn geen partijen helemaal ontevreden  
- nadeel: iedereen moet er wat voor inleveren, dus partijen krijgen ook niet helemaal wat ze wel willen.

1. **een voor en een nadeel noemen van achterkamertjespolitiek.**Achterkamertjespolitiek: Meestal verwijst de term naar politieke beslissingen, waarvan bij voorbaat al vaststaat of ze wel of niet door het parlement zullen worden aangenomen, doordat partijen, meestal de regeringscoalitie, vooraf al een niet-openbaar overleg hebben gevoerd  
   -Voordeel: er worden sneller beslissingen gemaakt  
   -Nadeel: de media en dus het volk krijgt niet alle info

# 3.6 Invloed op politieke besluiten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Systeemmodel**  **Invoer of input**  **Poortwachters van de democratie**  **Omzetting of conversie**  **Beleidsvoorbereiding**  **Beleidsbepaling**  **Uitvoer of output**  **Beleidsuitvoering**  **Terugkoppeling of feedback** | **Politieke en maatschappelijke actoren**  **Ambtenaren**  **Sociaal Economische Raad (SER)**  **Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)**  **Centraal Plan Bureau (CPB)**  **Burgerinitiatief**  **Burgerlijke ongehoorzaamheid** | **Lobbyen  Actievoeren**  **Belangenorganisaties**  **Omgevingsfactoren**  **Demografische factoren**  **Ecologische factoren**  **Culturele factoren**  **Technologische factoren**  **Sociale factoren**  **Internationale factoren** |

**Je kan:**

1. **het systeemmodel toepassen op een voorbeeldsituatie.**Het systeem van de politieke besluitvorming bestaat uit 4 fases.  
   - invoerfase: in deze fase brengen actoren hun wensen uit, mensen laten weten dat ze iets willen zien veranderen.   
   - omzettingsfase: in deze fase wordt de kwestie opgepakt door politici. De zaak wordt onderzocht en er worden keuzes gemaakt om een oplossing te bedenken. Pressiegroepen zijn niet politieke partijen die in deze fase druk uitoefenen om de keuzes te beïnvloeden (bijvoorbeeld arbeidsbonden of vakgroepen)   
   - uitvoerfase: in deze fase moeten ambtenaren ervoor zorgen dat alle veranderingen doorgevoerd worden. Als er iets fout gaan is de minister verantwoordelijk  
   - terugkoppelingsfase: hierin wordt gekeken of de aanpak heeft gewerkt.
2. **aan de hand van het systeemmodel uitleggen waarom de invloed op het democratische besluitvormingsproces ongelijk verdeeld is. Denk aan het vermogen om je te kunnen of willen organiseren, geld voor lobbyisten en het old-boy’s network.**Lobbyisten: mensen die willen dat een bestuursorgaan iets verandert. (ze proberen heb persoon aan te spreken)   
   old-boys netwerk: een groepje mensen dat elkaar standaard steunt en gunsten verleent.  
    bij een democratie verliest de invoerfase zijn impact na de verkiezingen. De grootste fase is de omzettingsfase geworden, want de politici kunnen nu zelf beslissen hoe ze de problemen van de **lobbyisten** aanpakken. De omzettingsfase wordt nu nog groter als er sprake is van **old-boys network** in de politiek, want als iedereen het met elkaar eens is worden beslissingen door een groepering besloten.   
   (dus je invloed van het stemmen valt weg tegen deze invloeden in de omzetting)

# 3.7 Gemeente en provincie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Delegeren  Subsidiariteit  Provincie  Structuurvisie  Gedecentraliseerde eenheidstaat | Decentralisatie  Commissaris van de Koning  Gedeputeerde Staten  Provinciale Staten  Gemeente  Gemeenteraad | College B&W  Dagelijks bestuur  Bestemmingsplan  Burgemeester  Dualisme  Bestuurlijke autonomie |

Je kan:

1. **minimaal 2 argumenten noemen voor en 2 argumenten tegen decentralisatie van politieke bevoegdheden.**(Decentralisatie): Subsidiariteitsbeginsel houdt in dat hogere instanties niets doen dat door lagere instanties kan worden gedaan.Er worden dus kleine groepen ingezet i.p.v. dat alles naar 1 centraal bestuur gaat.-Voordelen: elke provincie of gemeente heeft zijn eigen problemen die lastig te vergelijken zijn, dus is het fijn als deze lokaal kunnen worden aangepakt.  
   Ook is er voor de inwoners dan meer kans om de politieke besluitvorming te beïnvloeden  
   -Nadeel: de gemeenten hebben heel erg veel nieuwe taken gekregen.
2. **de politieke inrichting van de provincie uiteenzetten en uitleggen.**De provinciale staten: het bestuur van een provincie. Zij gaan vooral over de indeling van infrastructuur in de provincie. Daarbij stelt de provincie een structuurvisie op.

De gedeputeerde staten gaan over het dagelijks bestuur in een provincie.   
De voorzitter van deze twee staten heet de commissaris van de koning. (de koning benoemt hem ook). De waterschappen gaan over alle waterhuishouding in de provincie. Ook deze worden gekozen. Ze hebben een bepaald expertise van water.

1. **minimaal 2 taken noemen die horen bij het provinciaal bestuur.**Vooral het indelen van het land dat bij die provincie hoort. Omdat Nederland zo dichtbevolkt is, is er veel behoefte aan een goede infrastructuur en woningen. De provincie moet dit indelen. **en??**
2. **de politieke inrichting van de gemeente uiteenzetten en uitleggen.**De gemeente wordt vertegenwoordigd door de gemeenteraad. Deze wordt elke 4 jaar gekozen. Het aantal mensen hangt af van aantal inwoners. Zij gaan over de orde van een gemeente.  
   het dagelijks bestuur is in handen van het college B&W (burgemeester en wethouders). Dit college heeft vooral een uitvoerende taak. Wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad. Het college wordt namelijk gecontroleerd door de gemeenteraad.
3. **minimaal 2 taken noemen die horen bij het gemeentelijk bestuur.**De gemeente staat het dichts bij de burger. Hier moeten mensen zich inschrijven voor woningen en worden huwelijken gesloten. Ook gaat de gemeente over de politie, het huisvuil ophalen en vergunningen (alles wat gaan om ordelijk verloop in de gemeente eigenlijk)  
   Ook maakt de gemeente een Bestemmingsplan ; Een plan waarin staat beschreven hoe men een stuk land zou willen inrichten. Dit geven ze aan de provincie die er een structuurvisie op beseert.

# 8. Internationale politiek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Europese Unie  Unificatie  Eurozone  Europese Centrale Bank  Supranationale organisatie  Intergouvernementeel  Euroscepsis  Europese Raad | Europese Commissie  Raad van Ministers  Europees Parlement  Democratisch tekort  Soevereiniteit  Legitimiteitsbeginsel  Subsidiariteitsbeginsel  Europees Hof van Justitie | **Verenigde Naties**  **Secretaris-Generaal**  **Resolutie**  **Verklaring**  **Algemene Vergadering**  **Veiligheidsraad**  **Vetorecht** |

Je kan:

1. **de oorspronkelijke reden voor de oprichting van de EGKS (voorloper EU) uitleggen.**Men was na WOII bang voor een derde wereldoorlog en wilde een grote samenwerking die een sterk front zou zijn.
2. **de politieke inrichting van de Europese Unie uiteenzetten en uitleggen.**Ook de Europese unie kent een scheiding van machten.  
   Wetgevende macht: raad van ministers en het Europees parlement,  
   Uitvoerende macht: Europese commissie   
   Rechtsprekende macht: Hof van Justitie van de Europese Unie

Europese commissie: elke lidstaat (land) levert 1 commissaris. De Europese commissie ontwerpt de conceptbegroting en doet voorstellen voor de Europese wet- en regelgeving. De Europese commissie werkt onafhankelijk van de lidstaten.  
  
Raad van ministers: Hierin zijn alle regeringen van alle lidstaten vertegenwoordigd. Ze bepalen of wetten doorgevoerd worden. (dus wetgevende macht)  
Regelmatig komen alle regeringsleiders bij elkaar in Brussel. Zij vormen samen de Europese raad. Dit orgaan heeft geen wetgevende taak maar stelt de hoofdlijnen van het politieke beleid vast.  
  
Het Europees parlement: Het EP wordt eens in de 5 jaar gekozen door de Europese burgers, en telt 751 leden. Meestal heeft het nationale parlement het laatste woord, maar op Europees niveau is dit niet het geval. De Europese commissie en de raad van ministers nemen de meeste besluiten. Daardoor heb je als burger ook niet zoveel invloed (op die andere 2 kun je niet stemmen) We spreken van een democratisch tekort.   
Om dit een beetje te verhelpen kwam er het verdrag van Lissabon. Hierin staat dat als een derde van de nationale parlementen iets op EU-niveau niet goed vindt, de commissie er opnieuw naar moet kijken. Ook kunnen burgers een wetsvoorstel doen als zij daarvoor meer dan een miljoen handtekeningen hebben.  
  
Het hof van Justitie van de Europese Unie: Deze bestaat uit 28 rechters (1 uit elke lidstaat), Zij moeten ervoor zorgen dat alle lidstaten de wetten op dezelfde wijze hanteren. Uitspraken van het hof gaan boven die van Nederlandse rechters. Ook fungeert het hof als hoger beroepsinstantie bij zaken tegen de Europese commissie.

1. **voorbeelden noemen van Europese Regelgeving**Europese regelgeving: alle verdragen die te maken hebben met de oprichting en werking van de EU.  
   bv: vrij reizen in EU  
   vb van Eu-verdragen:  
    - Verdrag van Maastricht  
    Zorgde voor samenwerking van Europese regeringen in defensie, justitie en binnenlandse zaken.
2. **voor- en nadelen noemen van de Europese Unie**Voor: je kunt makkelijk reizen, handelen en leven enzo (studeren)  
    Er is duidelijkheid qua regels van andere landen.   
    Landen kunnen elkaar financieel helpen  
    Economisch machtsblok tegen azie, lat. amerika  
   Tegen:Er is vrij verkeer van werknemers wat naar kan zijn voor werknemers in eigen land (vooral die irritante polen)  
    Ook worden de buitengrenzen niet goed genoeg bewaakt tegen immigranten en binnen de Eu grenzen kunnen ze toch lekker rondlopen, dus mensen zien het nut van de Eu op dat vlak niet meer zo goed.  
    Ook staat de EU heel ver van de burgers af qua politieke besluitvorming
3. **het spanningsveld uitleggen tussen enerzijds de roep om een daadkrachtig en   
   democratisch EU anderzijds de roep om behoudt van soevereiniteit.**De spanning kan komen doordat de ene kant juist graag een gehele unie wil vormen en de andere juist wil dat zijn eigen land zijn eigen wetgeving houdt.
4. **een aantal criteria noemen die gelden voor lidmaatschap van de VN.**- goedkeuring veiligheidsraad en algemene vergadering  
   - in principe moet het land soeverein zijn.
5. **beschrijven hoe VN-resoluties en VN-verklaringen worden aangenomen en wat deze afspraken juridisch betekenen.**De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van de VN en is voorzitter van de algemene vergadering, een bijeenkomst van alle lidstaten van de VN. De algemene vergadering kan bij meerderheidsbesluit resoluties en verklaringen aannemen.  
   Resoluties: uitspraken waarin bepaald gedrag van een land wordt veroordeeld, en kan worden onderzocht (*bijv. Oekraïne werd veroordeeld voor de vluchtcrash van MH17)*  
   Verklaringen: Dingen die de VN zegt die men wil gaan erkennen en doelen stelt om te behalen. *(bijv. universele verklaring van de rechten van de mens uit 1948)*
6. **de rol van de Veiligheidsraad binnen de VN beschrijven.**De internationale vrede en veiligheid bewaren. De veiligheidsraad kan bepalen of een resolutie wordt uitgevoerd. Er zitten 15 landen in deze raad, waarvan er 5 permanent lid zijn (Amerika, China, Frankrijk, Rusland en Engeland) Zij hebben het vetorecht: het recht om de uitvoering van een resolutie compleet te verbieden.  
     
   **Belangrijke sub organisaties van de VN:**WHO: world health organisation (gezondheid)  
   UNICEF: kinderrechten  
   IMF: internationaal monetair fonds (bank)  
   Unesco: ontwikkelingssamenwerking

# 9. Denken over democratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legitimiteit**  Representatie  Representatief | **Monistisch stelsel**  **Dualistisch stelsel**  Regeringspartijen | Oppositiepartijen  Referendum |

1. **een aantal randvoorwaarden noemen voor het goed functioneren van een democratie.**Respecteren van verkiezingsuitslag  
   De bevolking moet erop kunne vertrouwen dat een regering weet dat ze na een verkiezing weggestemd kunnen worden.  
     
   Respecteren van grondrechten  
   Als de gekozen meerderheid geen rekening houdt met de grondrechten van de minderheid, verdwijnt de democratie  
     
   Minimum aan sociale cohesie  
   Sociale, ethische en religieuze tegenstellingen kunnen zorgen voor politieke instabiliteit en daardoor loopt de democratie gevaar op opstanden of rellen. Daarom moet er enige samenhang zijn.  
     
   Representatie en representativiteit  
   De gekozen leiden kunnen doen wat ze willen, maar ze moeten juist wel naar het volk luisteren. **Representatie (**vertegenwoordiging**)** is er nog wel als de gekozen leiders er zijn. **Representatief** zijn ze pas als ze de opvattingen van de burgers verwoorden.  
     
   Vertrouwen  
   Er kan een negatieve spiraal van on-vertrouwen(woord??) ontstaan: men vindt dat de gekozen leiders het niet goed doen, raken ontmoedigd en gaan niet meer stemmen. Juist daardoor wordt de kloof tussen politici en burgers nog groter en wordt men nog ontevredener.
2. **oorzaken en gevolgen van politiek cynisme noemen.**Begrippen

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 wat is democratie? |  |
| Politiek | Het maken van keuzes waarbij allen in een staat zijn gebonden. |
| Burgerparticipatie |  |
| Dictatuur | Een besturingsvorm waarbij de drie machten niet gescheiden zijn, en een kleine groep alles te zeggen heeft. |
| Autocratie | 1 dictator heeft ongelimiteerde macht |
| Theocratie | Een religieuze dictatuur. Godsdienst is verheven tot staatsideologie. |
| Oligarchie | Dictatuur van een klein groepje mensen |
| Aristocratie | Aristocratie is een regeringsvorm waarbij de heerschappij in handen is van de aanzienlijksten in de samenleving, de zogenaamde "aristocraten". Doorgaans geldt binnen een aristocratie dat het lidmaatschap erfelijk is |
| Anarchie | is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). |
| Totalitaire dictatuur | Totalitarisme is een politiek systeem waarbij de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan het staatsidee en de politiek de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordringt |
| Ideologie | Een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving. |
| Indoctrinatie | Als de bevolking een bepaalde ideologie aangeleerd krijgt door invloeden van media, onderwijs en verenigingsleven. |
| Directe en Indirecte Democratie | Indirect (zie representatief)  direct: het volk mag alles beslissen dmv referenda |
| Referendum | een grote stemming om iets te beslissen. |
| Representatieve democratie | Het volk kiest vertegenwoordigers die de beslissingen nemen en met een zekere regelmaat bij verkiezingen bij de verantwoording moeten afleggen bij de bevolking |
| Parlementair stelsel | Hoogste machtsorgaan is rechtsreeks gekozen parlement |
| Constitutionele monarchie | Als er een koning/ koningin is die aan het hoofd van een land staat. |
| Presidentieel stelsel | Hierbij wordt niet alleen het parlement maar ook de president gekozen. (USA, FRA) De president staat aan het hoofd van de regering, uitvoerende macht. Hij kan ministers benoemen en ontslaan. Om ervoor te zorgen dat hij niet te macht krijgt mag hij vaak niet het parlement ontbinden |
| Ontbindingsrecht | Het recht om het parlement te ontbinden |
| Oligarchie | Dictatuur van een klein groepje mensen |
| Regentencultuur | politici en bestuurders regelen onderling de politieke zaken en schuiven elkaar de belangrijkste baantjes toe. |
| Republiek | een republiek is een staat waarvan het staatshoofd niet door erfopvolging wordt aangewezen, De hoogste macht ligt hierdoor bij één of meer personen, die de macht via het volk (democratie), het parlement of via een staatsgreep of als buitenlandse bezettende macht in handen gekregen hebben. |
| Trias politica | De regel die stelt dat de 3 machten gescheiden moeten blijven. (wetgevende, uitvoerende, rechterlijke macht) |
|  |  |
| 3.2 Politieke stromingen |  |
| Normen | opvattingen over hoe je je op grond van een bepaalde waarde behoort te gedragen. Ofwel een sociale verplichting die je jezelf oplegt |
| Waarden | : uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden in hun leven en die ze daarom willen nastreven. |
| Sociaal-economische verhoudingen | Wat is een rechtvaardige verdeling van de welvaart? |
| Machtsverdeling | Hoeveel hebben personen te zeggen in een land |
| Progressief | Voor verandering, en richting toekomst |
| Conservatief | Voor behoud van wat er is |
| Reactionair | Voor terugdraaien van zaken, achteruitstrevend |
| Politiek links & rechts | Links: Progressief, benadrukt gelijkwaardigheid, overheid heeft actieve rol als beschermer van zwakkeren rechts: Conservatief, benadrukt bescherming van de persoonlijke en economische vrijheid, tegen te grote gelijke behandeling, overheid: bewaker van de vrijheden |
| Politieke stromingen | Verschillende stromingen die de opvattingen van een partij weergeven |
| Liberalisme | *De samenleving is er het meest bij gebaat als ieder individu zich optimaal kan ontplooien* |
| Persoonlijke vrijheid | Het recht om je eigen keuzes te maken en te beslissen over je eigen leven |
| Economische vrijheid | Het recht om makkelijk een bedrijf te beginnen of een vereniging of stichting op te richten |
| Vrijemarkteconomie | Een vrije markt is een markt waarin prijzen door vraag en aanbod tot stand komen |
| Socialisme | “mensen moeten solidair met elkaar zijn: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.” |
| Solidariteit | Solidariteit gaat om naastenliefde. Vooral in maatschappelijke zin, dus zorgen voor de armen en zieken. |
| Gelijkheid | Ieder mens is gelijk aan elkaar |
| Communisten | wilden dat de arbeiders een revolutie zouden beginnen en zo de macht zouden overnemen |
| Sociaaldemocraten | wilden maatschappelijke verbeteringen bereiken langs de parlementaire weg. |
| Confessionalisme | Politiek gebaseerd op christelijk geloof |
| Organische staatsopvatting | De staat is net als een lichaam. De losse onderdelen functioneren niet zonder elkaar. Het moet 1 geheel zijn. |
| Gespreide verantwoordelijkheid | Daar bedoelen we mee dat de overheid klaar staat voor de inwoners, maar wat de inwoners zelf kunnen, moeten ze ook zelf doen. |
| Maatschappelijk middenveld | Maatschappelijke organisaties die met elkaar meningen en belangen vertegenwoordigen van allerlei groepen in de samenleving. De bestuurders daarvan praten mee in discussies die tot overheidsbeleid moeten leiden. |
| Rentmeesterschap | Men dient voor de natuur en aarde te zorgen, omdat het Gods geschenk is. |
| Populisme | Er wordt vooral naar de mening van het volk geluisterd. (overigens kiest een partij zelfs wat hij rekent als “volk”) |
| Nationalisme | Trots op eigen land, en bang van indringers |
|  |  |
| 3.3 politieke partijen |  |
| Politieke partij | Een groep van mensen die politieke besluiten wil gaan nemen, met bepaalde opvattingen |
| Ideologische partijen | Partijen die vooral streven naar het volgen van een bepaalde ideologie |
| One-issuepartijen | Partijen die vooral 1 ding vertegenwoordigen, (partij vd dieren of 50+) |
| Protestpartijen | Ontstaan uit onvrede met de bestaande politiek, D66, LPF |
| Actiegroepen | Een georganiseerde cluster van mensen die hetzelfde politieke doel willen bereiken. |
| Belangenorganisaties | Organisatie met een duidelijk omschreven doel met specifiek maatschappelijk nut |
| Politiek landschap | Een verzameling van alle politieke partijen in een land (je kijkt hierbij ook naar de standpunten van een land) |
| Zwevende kiezers | Zwevende kiezers laten de keuze voor een partij afhangen van het moment en vooral ook van de persoonlijkheid van de partijleiders |
| Integratiefunctie | Integratie van ideeën: wensen en eisen van het publiek tot 1 politiek programma bundelen. |
| Informatiefunctie | Via politiek partijen komen burgers te weten wat verschillende standpunten zij en leren ze een eigen mening vormen. |
| Participatiefunctie | Burgers interesseren om zelf actief in de politiek te worden. |
| Selectiefunctie | Politieke partijen mogen kandidaten kiezen voor burgermeester, kamerlid of ministers. |
| 3.4 verkiezingen |  |
| Actief- en Passief kiesrecht | Actief kiesrecht is het recht om te stemmen, passief kiesrecht het recht om gekozen te worden |
| Lijsttrekker | De persoon die voor een partij als 1e op de lijst van kandidaten staat geplaatst. |
| Evenredige vertegenwoordiging | Alle uitgebrachte stemmen worden verdeeld over het beschikbare aantal zetels |
| Voorkeursstemmen |  |
| Zwevende kiezer | laten de keuze voor een partij afhangen van het moment en vooral ook van de persoonlijkheid van de partijleiders. |
| Kiesdeler | De hoeveelheid stemmen dat nodig is voor 1 zetel  *(aantal zetels/aantal stemmen totaal)* |
| Kiesdrempel | Een minumpercentage stemmen nodig voor 1 zetel |
| Districtenstelsel | Bij een districtenstelsel wordt het land verdeeld in een aantal districten. Per district zit 1 iemand in het parlement. |
| Meerderheidsstelsel |  |
| Verkiezingsstrijd |  |
| Spindoctor | Een combinatie deskundige die kandidaten helpt voor een zo positief mogelijk imago |
| Tv- en internetdemocratie |  |
| Strategisch stemmen | de kans dat een partij een cruciale rol kan spelen bij de vorming van het kabinet |
| Voorkeursstemmen |  |
| Formatie |  |
| Coalitie | Een samenwerking tussen partijen die samen de meerderheid vormt in de 2e kamer |
| Informateur | en ervaren politicus die kijkt welke partijen samen een meerderheid in de kamer hebben en ook met elkaar willen samenwerken. |
| Regeerakkoord | een soort contract dat vaststelt hoe men dit jaar bepaalde dingen wil gaan regeren. |
| Formateur | Iemand die ervoor moet zorgen dat hij ministers+ staatssecretarissen vindt die het regeerakkoord uit willen voeren. Wordt ook minister-president. |
| Kabinet | Koning + ministers |
| Troonrede | een aangevulde versie van het regeerakkoord, die de koning op Prinsjesdag voorleest*.* |
| Miljoenennota | Een groot beeld van wat we gaan doen met het geld dit jaar |
| Algemene beschouwingen | Een groot debat over de miljoenennota en de troonrede |
| Voorjaarsnota | De aangepaste miljoenennota (vaak opgesteld in mei) |
| Motie van treurnis | Een schriftelijke uitspraak over het beleid van een minister waarmee de Kamer het meestal niet eens is. Een minister hoeft zich niets van zo’n motie aan te trekken en kan gewoon zijn zin doorzetten. Hij riskeert dan echter wel een motie van afkeuring. Als de minister tot dit laatste besluit en de minister of het kabinet beschouwt dit als een motie van wantrouwen, dan kan de betrokken minister of het hele kabinet besluiten om af te treden. |
| Motie van afkeuring | (…) |
| Motie van wantrouwen | (…) |
| Kabinetscrisis | Als er geen nieuw kabinet gevormd kan worden |
| Demissionair kabinet | Komt voor bij kabinetscrisis: oude ministers die in functie blijven zolang er nog geen nieuw kabinet is gevormd. Handelen alleen de lopende zaken af en maken geen nieuwe omvangrijke plannen of wetsontwerpen meer. |
| 3.5 Regering en parlement |  |
| Kabinet | Koning + ministers |
| Regering | Ministers + staatssecretarissen |
| Minister | Persoon verantwoordelijk voor een politiek aspect |
| Staatssecretaris | Ondersteunt minister in dit aspect |
| Ministerraad | Raad van ministers (dus niet regering of kabinet) |
| Premier/minister-president | De voorzitter van de ministerraad |
| Minister zonder portefeuille | Een minister die geen eigen ministerie heeft en eigenlijk een beetje onder een andere minister werkt. |
| Koning(in) | Staatshoofd |
| Onschendbaarheid | De koning is voor niets van wat hij doet verantwoordelijk. De ministers dragen di verantwoordelijkheid. |
| Ministeriële verantwoordelijkheid | Ministers dragen de verantwoordelijkheid van de onschendbare koning |
| Parlement | Eerste en Tweede kamer, (Staten generaal, volksvertegenwoordiging) |
| Tweede Kamer | 150 leden; eens in de 4 jaar direct gekozen; behandelt als 1e elk wetsvoorstel en heeft het recht deze af te wijzen of te veranderen; is de volksvertegenwoordiging; (Mede) Wetgeving; Controle van ministers; stemrecht bij wetsvoorstellen; recht van initiatief; recht van amendement; recht om schriftelijk/mondelinge vragen te stellen; recht van interpellatie; recht om een parlementaire enquête aan te vragen; budgetrecht; recht om een motie in te dienen; lobbyen (proberen via persoonlijk contact steun te krijgen voor je standpunten en belangen) |
| Stemrecht bij wetsontwerp | Het stemmen van de 1e en 2e kamer over een wetsvoorstel |
| Recht van amendement | De tweede kamer mag wetsvoorstellen wijzigen. Als de meerderheid toestemt, moet de wijziging worden aangebracht. De minister die het daar niet mee eens is, moet het wetsontwerp intrekken of zelf ontslag nemen. Een amendement is dus bindend |
| Recht van initiatief | De leden van de Tweede Kamer hebben het recht om wetsontwerpen in te kunnen dienen; gebeurt niet vaak door Kamerlid, vaker door een minister |
| Budgetrecht | Het recht om de rijksbegroting wel of niet goed te keuren. De rijksbegroting wordt elk najaar door de regering aan het parlement aan geboden en bevat per ministerie de plannen voor het komende jaar. De Kamers mogen ook wijzingen aanbrengen in de rijksbegroting. |
| Recht van Motie | Een schriftelijke uitspraak over het beleid van een minister waarmee de Kamer het meestal niet eens is. Een minister hoeft zich niets van zo’n motie aan te trekken en kan gewoon zijn zin doorzetten. Hij riskeert dan echter wel een motie van afkeuring. Als de minister tot dit laatste besluit en de minister of het kabinet beschouwt dit als een motie van wantrouwen, dan kan de betrokken minister of het hele kabinet besluiten om af te treden. |
| Vragenrecht | Het recht om mondelinge of schriftelijke vragen te stellen aan ministers of staatssecretarissen. Deze zijn verplicht binnen 3 weken te antwoorden; gebeurt in wekelijks vragenuurtje. |
| Recht van interpellatie | De ministers ter verantwoording roepen, dit gebeurt tijdens een spoeddebat dat plaatsvindt wanneer de meerderheid van de Tweede Kamer hierom vraagt. |
| Recht van enquete | Bij dit zware controlemiddel wordt er een gedetailleerd onderzoek naar een onderdeel van het regeringsbeleid ingesteld. Hiervoor wordt een speciale commissie van Kamerleden benoemd die bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen onder ede verhoort. In een eindrapport worden de conclusies gepubliceerd.; onderzoek van de Kamers; onder ede verhoort |
| Motie van wantrouwen | Aanvraag om het vertrouwen in een bepaald bestuurslid op te zeggen |
| Eerste Kamer | Senaat; 75 leden; kan een wetsvoorstel alleen goed of afkeuren, niet veranderen; controleert het werk van de Tweede Kamer; indirect gekozen; (Mede) Wetgeving; Controle van ministers; minder bevoegdheden; stemrecht bij wetsontwerpen; budgetrecht; motie recht; |
| Senaat | Eerste kamer |
| Wetsvoorstel | Spreekt voor zich |
| Koninklijk besluit |  |
| Algemene Maatregel van Bestuur |  |
| Dualisme | is een politicologisch en staatkundig begrip waarmee men de taakverdeling tussen bestuur en volksvertegenwoordigers wil aanduiden. Het bestuur is er om te **besturen**, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te **controleren** |
| Politieke Cultuur |  |
| Poldermodel | Daarbij worden er zoveel mogelijk mensen tevreden gehouden, dmv van veel compromissen sluiten. (consensus) |
| Achterkamertjespolitiek | Meestal verwijst de term naar politieke beslissingen, waarvan bij voorbaat al vaststaat of ze wel of niet door het parlement zullen worden aangenomen, doordat partijen, meestal de regeringscoalitie, vooraf al een niet-openbaar overleg hebben gevoerd |
|  |  |
| 3.6 Invloed |  |
| Systeemmodel | Het systeem van de politieke besluitvorming bestaat uit 4 fases. (invoer, omzetting, uitvoer, terugkoppeling) |
| Invoer of input | Hierin komen wensen of eisen van mensen naar voren |
| Poortwachters van de democratie |  |
| Omzetting of conversie | in deze fase wordt de kwestie opgepakt door politici. De zaak wordt onderzocht en er worden keuzes gemaakt om een oplossing te bedenken. |
| Beleidsvoorbereiding | Onderzoek om te kijken wat precies de beste oplossing zal zijn |
| Beleidsbepaling | De gekozen maatregelen die de oplossing zouden moeten zijn voor het probleem, ofwel het nieuwe beleid |
| Uitvoer of output | Hierbij moet worden gezorgd dat het nieuwe beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd |
| Beleidsuitvoering | Dat dus^^ |
| Terugkoppeling of feedback | Hierbij gaan mensen alsnog zeiken dat de oplossing niet goed genoeg was en kunnen ze weer opnieuw beginnen. |
| Politieke en maatschappelijke actoren | Alle individuele burgers, groepen, bestuursorganen, en instanties die betrokken zijn bij het politieke besluitvormingsproces. |
| Ambtenaren | Zij staan de bestuurders bij. Ze zorgen voor beleidsvoorbereiding,  -bereiding, en -uitvoering. Ze hebben vaak veel vakkennis. |
| Beleid | De inzet van publieke middelen om een beoogd doel te realiseren. |
| Sociaal Economische Raad (SER) |  |
| Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) |  |
| Centraal Plan Bureau (CPB) |  |
| Burgerinitiatief | Als er een wetsvoorstel van een individuele burger wordt besproken in de tweede kamer |
| Burgerlijke ongehoorzaamheid | Openlijk en geweldloos de wet overtreden om politici ergens van te overtuigen. |
| Lobbyen | Proberen een politicus te overtuigen via persoonlijk contact |
| Actievoeren | Hierbij probeert men 1 bepaald doel te bereiken (protesteren vaak) |
| Belangenorganisaties | Komen op voor de belangen van een bepaalde groep uit de samenleving. (bijvoorbeeld vakbonden van werk) |
| Omgevingsfactoren | Factoren die de politieke besluitvorming bemoeilijken of zelfs verstoren |
| Demografische factoren |  |
| Ecologische factoren |  |
| Culturele factoren |  |
| Technologische factoren |  |
| Sociale factoren |  |
| Internationale factoren | …. |
|  |  |
| 3.7 Gemeente en provincie |  |
| Delegeren | Opdelen in kleinere stukjes |
| Subsidiariteit | houdt in dat hogere instanties niets doen dat door lagere instanties kan worden gedaan |
| Provincie |  |
| Structuurvisie | Een plan van wat de provincie wil gaan doen met zijn landje, gebaseerd op het bestemmingsplan van de gemeente |
| Gedecentraliseerde eenheidstaat | Bestuursvorm waarbij er kleinere groepjes steeds onder elkaar zitten die allemaal eigen taken hebben. |
| Decentralisatie | De bestuursvormen opdelen in kleinere lokale delen. |
| Commissaris van de Koning | De voorzitter van de gedeputeerde staten en van de provinciale staten, deze wordt benoemd door de koning. |
| Gedeputeerde Staten | Het dagelijks bestuur van de provincies |
| Provinciale Staten | De vertegenwoordigers van de provincies |
| Gemeente | De gemeente staat het dichts bij de burger. Hier moeten mensen zich inschrijven voor woningen en worden huwelijken gesloten. Ook gaat de gemeente over de politie, het huisvuil ophalen en vergunningen (alles wat gaan om ordelijk verloop in de gemeente eigenlijk) |
| Gemeenteraad | Wordt elke 4 jaar gekozen. Het aantal mensen hangt af van aantal inwoners |
| College B&W | (college van burgemeester en wethouders) Het dagelijks bestuur van een gemeente. Het heeft vooral een uitvoerende taak. |
| Dagelijks bestuur | College B&W |
| Bestemmingsplan | Een plan waarin staat beschreven hoe men een stuk land zou willen inrichten. Opgesteld door de gemeenten |
| Burgemeester | Wordt elke 6 jaar gekozen. Is verantwoordelijk voor de politie en brandweer en voor de openbare orde van zijn gemeente |
| Dualisme | Het college B&W wordt gecontroleerd door de gemeenteraad |
| Bestuurlijke autonomie | Provincies en gemeenten hebben in Nederland een bestuurlijke autonomie. Ze mogen zelf beslissen hoe ze dingen doen. (niet helemaal vrijheid natuurlijk) |
|  |  |
| 3.8 internationaal |  |
| Europese Unie | Samenwerking tussen 28 Europese landen waarbij er veel vrijheid is. |
| Unificatie | Binnen alle nationale wetgevingen in de EU-lidstaten gelijke regels laten gelden |
| Eurozone | Alle landen met euro als munt |
| Europese Centrale Bank | Megabank die moneys verspreid ofzo |
| Supranationale organisatie | In supranationale organisaties worden bepaalde bevoegdheden van de nationale staten overgedragen naar een autoriteit die boven de nationale staten staat |
| Intergouvernementeel | is een samenwerkingsverband, waarbij de nationale regeringen van de deelnemende landen elke beslissing moeten goedkeuren, er staat dus geen hogere macht boven die meebeslist zoals de EU |
| Euroscepsis | Twijfels aan het nut van de EU (sceptisch) |
| Europese Raad | Regelmatig komen alle regeringsleiders bij elkaar in Brussel. Dit orgaan heeft geen wetgevende taak maar stelt de hoofdlijnen van het politieke beleid vast. |
| Europese Commissie | elke lidstaat (land) levert 1 commissaris. De Europese commissie ontwerpt de conceptbegroting en doet voorstellen voor de Europese wet- en regelgeving. De Europese commissie werkt onafhankelijk van de lidstaten. |
| Raad van Ministers | Hierin zijn alle regeringen van alle lidstaten vertegenwoordigd. Ze bepalen of wetten doorgevoerd worden |
| Europees Parlement | Gekozen parlement samengesteld uit veel verschillende partijen. |
| Democratisch tekort | Dat er als burger weinig invloed is omdat degene die het laatste woord hebben niet democratisch gekozen zijn. |
| Soevereiniteit | Het exclusieve recht van een staat om zonder inmenging van buitenaf beslissingen te nemen. |
| Legitimiteitsbeginsel | houdt in dat overheidshandelen gebaseerd moet zijn op een vooraf aanwezige wettelijke bepaling. Niet achteraf wetten bedenken zodat je jezelf kan redden |
| Subsidiariteitsbeginsel | houdt in dat hogere instanties niets doen dat door lagere instanties kan worden gedaan |
| Europees Hof van Justitie | 28 rechters die het hoogste woord hebben op rechtspraak |
| Verenigde Naties | Samenwerkingsverband op mondiaal niveau |
| Secretaris-Generaal | De voorzitter van de algemene vergadering |
| Resolutie | uitspraken waarin bepaald gedrag van een land wordt veroordeeld, en kan worden onderzocht |
| Verklaring | Dingen die de VN zegt die men wil gaan erkennen en doelen stelt om te behalen |
| Algemene Vergadering | Een vergadering van alle leden van de VN |
| Veiligheidsraad | Internationale raad die de veiligheid en vrede bewaard |
| Vetorecht | het recht om de uitvoering van een resolutie compleet te verbieden. |
|  |  |
| 3.9 denken over |  |
| Legitimiteit | Legitimiteit is het recht van de heerser om te regeren. Deze heerser kan een persoon of een regeringscollege zijn. Het tegenovergestelde van legitimiteit is als de macht niet op de juiste manier is verkregen, of als deze verkeerd gebruikt wordt |
| Representatie | Dat er zelfgekozen mensen in een hoger bestuur moeten zitten |
| Representatief | Dat deze gekozen politici ook de opvattongen van het volk verwoorden. |
| Monistisch stelsel | Tegenovergestelde van dualistisch. Je mag al kabinetslid tevens parlementslid zijn |
| Dualistisch stelsel | Parlement en kabinet zijn strikt gescheiden zodat ze elkaar kunnen controleren. |
| Regeringspartijen | Een regeringspartij, ook wel coalitiepartij genoemd in een meerpartijenregering, is een politieke partij die op het moment waarop deze zo genoemd wordt, onderdeel uitmaakt van de regering. |
| Oppositiepartijen | Een oppositiepartij is een partij die niet in het dagelijks bestuur is vertegenwoordigd. Een partij die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer geen minister of staatssecretaris levert, een partij die dus niet meedoet aan de coalitie. Zij controleren de coalitie partijen. |