**1.**

**Politiek**: de manier waarop een land word bestuurd.

**Representatieve/vertegenwoordigende democratie:** het volk regeert. Wij kiezen de Kamerleden en zij regeren voor ons. Er is dus een tussenstapje.

**Dictatuur**: een land waar één persoon de macht uitoefent.

Kenmerken van een dictatuur:

* Beperkingen van individuele vrijheid
* Beperkingen van politieke vrijheid
* Veel overheidsgeweld
* Er is geen onafhankelijke rechtspraak
* Censuur

**Politieke macht**: de mogelijkheid om invloed en controle uit te oefenen op politieke besluiten.

*Autocratische dictaturen*: er heerst één **leidersfiguur.=** persoon die eigenmachtig een regering vormt.

**Kleine, machtige elite**: bestaat meestal uit een paar rijke families en de militaire top.

*Totalitaire dictatuur*: wordt de macht meestal door een grotere groep mensen uitgeoefend, die aan de macht is gekomen na een **ideologische revolutie. =** grote verandering van inrichting van de samenleving en ideeën erover.

Bij een totalitaire dictatuur is vaak sprake van een sterke vorm van indringende geestelijke beïnvloeding die we **indoctrinatie** noemen en plaatsvindt in de massamedia.

*Theocratie*: Dit is een speciale vorm van totalitaire dictatuur. In de theocratie is de godsdienst verheven tot staatsideologie.

**Fundamentalistisch**: (leefwijze) opleggen aan het volk.

Tegenover de macht van één (autocratie) of enkelen (totalitaire dictatuur) staat de **macht van velen. =** macht van burgers. Algemene kenmerken van democratie:

* Burgers hebben individuele vrijheid
* Er zijn politieke grondrechten
* Politie en leger hebben beperkte bevoegdheden
* Er is sprake van een machtenscheiding, ook wel trias politica genoemd.

**Referendum**: dit is een volksstemming over een bepaald wetsvoorstel.

**Parlementair stelsel:**de burgers kiezen de leden van het parlement.

Landen waar het parlement een primaat heeft en dus het hoogste orgaan is, hebben meestal een **niet-gekozen staatshoofd,** van wie de macht beperkt wordt door de grondwet, zoals in Nederland. Als zo’n staatshoofd een koning is, spreken we van een **constitutionele monarchie.**

**Ontbindingsrecht:** het recht om het parlement te ontbinden.

Kenmerken van onze democratie die zijn vastgelegd in de grondwet:

* Alle Nederlanders vanaf 18 jaar hebben het recht om te kiezen en om verkozen te worden.
* Iedereen mag een politieke partij of vereniging oprichten
* Iedereen mag demonstreren of op een andere manier zijn mening uiten
* De leden dan de Staten-Generaal worden gekozen door een geheime stemming
* De wetten worden vastgelegd door de regering en de Staten-Generaal samen.

**2.**

Onder een **ideologie** verstaan we een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving. Ideologieën hebben duidelijke standpunten over:

* **Normen en waarden** (**=** het geheel van goed en kwaad) die voor iedereen in de samenleving zouden moeten gelden.
* De gewenste **sociaaleconomische verhoudingen** van de samenleving. Anders gezegd: Wat is een rechtvaardige verdeling van de welvaart?
* De gewenste **machtsverdeling** in de samenleving.

Progressief betekend **vooruitstrevend**, veranderingsgezind en gericht op de toekomst.

Conservatief betekend **behoudend** en is gericht op heden en verleden: ‘houden wat je hebt’.

**Reactionair:** achteruitstrevend, streven om oude regels die inmiddels gemoderniseerd zijn, te herstellen.

De begrippen links en rechts gebruiken we voor de verschillende visies op **de rol van de overheid** als het gaat om de sociaaleconomische verhoudingen.

**Passief:** niet actief, niet lijdende.

**Polarisatie**: als links en rechts lijnrecht tegenover elkaar staan.

Sommige partijen nemen een tussenpositie in en behoren tot het **politieke midden**(dus niet links of rechts).

In de opvatting van het *liberalisme* is de samenleving er het meest bij gebaat als ieder individu zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien: wat goed is voor het individu, is goed voor de maatschappij. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Zij moeten elkaars opvattingen accepteren. **Vrijheid, individuele verantwoordelijkheid** en **tolerantie** zijn sleutelbegrippen in de liberale traditie.

Volgens de liberalen is **vrijmarkteconomie** (economie waarin vraag en aanbod de prijzen bepalen) het beste voor het land.

**Kerntaken**: belangrijkste taken.  
Het *socialisme* gaat ervan uit dat de mogelijkheden voor elk individu om zich te ontplooien ongelijk verdeeld zijn. De begrippen vrijheid en gelijkwaardigheid krijgen pas betekenis als mensen ook **gelijke kansen** hebben. Mensen moeten **solidair** met elkaar zijn: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

**Communisten**: groep die door revolutie de macht over wil nemen.

**Sociaaldemocraten**: groep die verbetering langs de parlementaire weg willen bereiken.

In het confessionalisme baseren mensen hun politieke opvattingen op hun geloofsovertuiging, wat in Nederland tot de oprichting van christelijke partijen heeft geleid. **Organische staatsopvatting:** de samenleving is als het menselijk lichaam, alle onderdelen zijn van elkaar afhankelijk.

**Rentmeesterschap**: betekend dat de mens de taak heeft om voor de door God aan ons toevertrouwde aarde en het vruchtgebruik ervan te zorgen.

**Naastenliefde**: mensen moeten zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving.

Andere stromingen:

* **Fascisme**, dat gaat uit van de ongelijkheid van mensen en kende veel aanhang in de eerste helft van de 20e eeuw. **Rechts-extremistische groepen** = extreem rechts, neonazi’
* In de **ecologische stroming** worden economische waarden ondergeschikt gemaakt, zoals duurzaamheid
* Het **populisme** is meer een bepaalde stijl van politiek bedrijven dan een echte ideologie.

‘**Vox populi’:** de stem van het volk.

**3.**

Een **politieke partij** bestaat uit een groep mensen met een globaal dezelfde ideeën over een ideale samenleving. **One-issue partij**: een partij die zich richt op één aspect van de samenleving  
**Protestpartij**: partij die ontstaat uit onvrede met de bestaande politiek.

Politieke partijen vervullen een aantal taken in onze democratie:

* **Integratie van ideeën**: de opvattingen van veel mensen worden gebundeld tot één politiek programma. Dit partijprogramma verbindt mensen, waardoor de partij lange tijd kan bestaan
* **Informatie**: via politieke partijen komen kiezers, ook buiten verkiezingstijd, verschillende standpunten te weten.
* **Participatie**: door de vorige twee functies proberen politieke partijen burgers te interesseren om zelf actief aan de politiek deel te nemen.
* **De selectie van kandidaten:** poltieke partijen stellen lijsten van kandidaten op, waardoor het de burgers makkelijker wordt gemaakt te kiezen.

Enkele standpunten van verschillende politieke partijen: SP, Groenlinks, Partij voor de dieren, PvdA, D ’66, ChristenUnie, CDA, VVD, SGP en Partij voor de vrijheid.

**SP**: - kinderbijslag en zorgtoeslag inkomensafhankelijk maken

* Beperking van de hypotheekrenteaftrek.
* Stijging van het sociaal minimum met 10 procent
* Bezuinigen op defensie en lidmaatschap NAVO kritisch bekijken
* Gedoogbeleid softdrugs handhaven

**Groenlinks**:

- minder economische groei en meer bescherming van het milieu

* Meer geld naar ontwikkelingssamenwerking
* Uitbreiding openbaar vervoer als alternatief voor de auto
* De Nederlandse krijgsmacht omvormen tot vredesmacht
* Productie softdrugs legaliseren

**Partij voor de Dieren:**

* Dierenmishandeling strengen straffen
* Verbod op oormerken van vee
* Verbod op genetische manipulatie en klonen van dieren
* Die jaar vrijstelling van winstbelasting voor startende ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen
* Plantaardig voedingspatroon stimuleren

**PvdA**:

* Meer banen creëren, zodat werklozen kunnen participeren en sectoren als het onderwijs en zorg over meer ‘handen’ kunnen beschikken.
* Leerling-populatie van scholen een afspiegeling laten zien van de wijk
* Gratis kinderopvang voor alle ouders gedurende een paar dagen per week
* Legaliseren van softdrugs, ook cannabisteelt experimenteel toestaan.

**D’66**:

* Rechtstreekse verkiezingen van de burgermeesters en minister-president
* Invoering van een raadplegend en een correctief referendum
* Flinks investeren in het onderwijs ter versterking van de kenniseconomie
* Ontslagrecht versoepelen
* Softdrugsteelt reguleren en later registreren.

**ChristenUnie**:

* Vrouwen wijzen op alternatieven voor abortus, zoals het ter adoptie afstaan van je kind
* Arbeidsongeschiktheidsuitkering verhogen naar 75 procent van het laatstverdiende loon
* Overmatig drankgebruik, vloeken en porno onder militairen tegengaan
* Bijzondere zorgplicht voor asielzoekers met kinderen
* Drugsgebruik in openbare ruimte hard aanpakken

**CDA**:

* Het vaststellen van arbeidsvoorwaarden overlaten aan werkgevers en werknemersorganisaties
* Vrouwen niet alleen beslissen over abortus
* Scholen op religieuze grondslag vrijlaten in hun aannamebeleid
* Werknemers verlof laten sparen, dat zij kunnen opnemen om zorgtaken uit te voeren
* Aantal coffeeshops sterk verminderen en hennepteelt krachtig aanpakken

**VVD**:

* Bezuinigen op de overheidsuitgaven en de loonkosten
* Ontslagrecht versoepelen
* Files bestrijden door meer wegen aan te leggen
* Doorgaan met meer gevangenen in één cel
* Legalisering van softdrugs alleen in Europees verband regelen

**SGP**:

* Het huwelijks is uitsluitend voorbehouden aan relaties tussen een man en een vrouw
* Verplichte winkelsluiting op zondag
* Eerbied voor ongeboren leven, verbod op euthanasie
* Invoering van de doodstraf bij moord
* Alle coffeeshops dicht

**Partij voor de Vrijheid**:

* De royale Nederlandse verzorgingsstaat vervangen door een basisstelsel
* Immigratiestop voor 5 jaar
* Werkplicht voor mensen met bijstandsuitkering
* Na drie zware geweldsmisdrijven levenslang, niet-Nederlandse wetsovertreders direct het land uit
* Geen gedoogbeleid softdrugs en krachtige aanpak van thuisteelt van cannabis

**4.**

**Actief kiesrecht**: recht om te kiezen

**Passief kiesrecht:** recht om gekozen te worden. Het Nederlandse kiesstelsel is gebaseerd op **evenredige vertegenwoordiging**, waarbij alle uitgebracht stemmen worden verdeeld over de beschikbare aantal zetels. **Kiesdeler**: de hoeveelheid stemmen die je nodig hebt om 1 zetel te krijgen.

**Voor- en nadelen** van een evenredige vertegenwoordiging:

Het voordeel is dat iedere stem even zwaar meetelt bij de verdeling van de zetels. Nadeel is dat al die partijen spreektijd hebben in de Tweede Kamer, waardoor het debatteren met een groot aantal partijen soms onoverzichtelijk wordt. Een **coalitie** is een combinatie van verschillende partijen die gaan samenwerken op bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld in de regering of in het College van Burgermeester en Wethouders.

**Kiesdrempel:** een partij moet dan een minimumpercentage stemmen halen om mee te delen in de zetels.

**Districten- of meerderheidsstelsel:** het land wordt verdeeld in een aantal districten, de kandidaat met de meeste stemmen van een district wordt afgevaardigd naar het landelijk parlement.

Om te voorkomen dat mensen voor de grap meedoen aan verkiezingen, stelt de overheid een aantal voorwaarden:

* Zich laten registreren bij de Kiesraad
* In elk van de 19 kieskringen waar het wol meedoen een kandidatenlijst en een ondertekende steunbetuiging van 30 Nederlanders inleveren.
* Een bedrag van ruim 11000 euto betalen.

**Verkiezingsprogramma**: programma met de belangrijkste standpunten van een politieke partij.

**Voorkeursstemmen:** stem uitgeven met een bepaalde voorkeur (voor bijvoorbeeld vrouwen).

**Kabinet**: minsisters en staatssecretarissen.

**Informateur**: onderzoekt welke combinatie van partijen de meeste kans van slagen heeft.

Dat hangt vooral van twee dingen af: - welke partijen willen graag met elkaar regeren?

En over welke onderwerpen bestaat overeenstemming?

**Regeerakkoord**: afspraken van het te voeren beleid van partijen die een partij willen vormen.

**Formateur:** Iemand die daadwerkelijk het kabinet gaat vormen van ministers en staatsecretarissen.

**Miljoenennota**: samenvatting van de rijksbegroting.

Na de bekendmaking van de plannen volgen de **Algemene Beschouwingen** (tijd om kritiek te leveren en verzoeken in te dienen na bekendmaking van de plannen) in de Tweede Kamer.

**Voorjaarsnota**: de eerste bijstelling na van plannen bekendmaking van de miljoenennota.

**Compromissen**:  Oplossing voor een probleem waarbij alle partijen iets toegeven.

**Motie van afkeuring/wantrouwen**: als de betrokken minister/staatssecretaris na afwijzing toch aan het afgekeurde beleid vasthoudt.

**Demissionair kabinet:** de oude ministers blijven na val van het kabinet lopende of spoedeisende zaken afhandelen, maar mogen geen nieuwe plannen bedenken.

**5.**

**Regering**: ministers en de koningin.

**Minister zonder portefeuille:** een minister zonder eigen ministerie.

De belangrijkste taken van de koningin zijn:

* Het ondertekenen van alle wetten
* Het voorlezen van de troonrede op Prinsjesdag
* Het benoemen van ministers en (in)formateurs
* Het regelmatig overleg voeren met de minister-president over het kabinetsbeleid.

De koningin is onschendbaar en valt, zoals dat heet, onder de **ministeriële verantwoordelijkheid.**

**Ambtenaren:** iemand die voor de staat werkt, verricht een deel van de overheidstaken.

**Raad van State**: het belangrijkste adviesorgaan van de regering.

Novelle: een apart, aanvullend wetsvoorstel waarmee bijv. een wetstechnische fout kan worden rechtgetrokken in het oorspronkelijke wetsvoorstel.

De Tweede Kamer telt 150 leden, die aan hun lidmaatschap een fulltime baan hebben. De Tweede Kamer heeft twee taken:

* Zij is de medewetgever
* Zij controleert de regering

Om haar taak als medewetgever te kunnen vervullen heeft de Tweede Kamer een aantal rechten:

* **Stemrecht.** De Tweede Kamer beslist of wetsvoorstellen ook wet worden.
* **Recht van amendement**. De Tweede Kamer kan wetsvoorstellen niet alleen aannemen of verwerpen, ze kan ook wijzigingen in een wetsvoorstel aanbrengen.
* **Recht van initiatief**. De Tweede Kamer mag ook zelf wetsvoorstellen indienen.
* **Budgetrecht**. De plannen van de regering moeten altijd financieel verantwoord worden in de begroting van de verschillende departementen, die dan ook jaarlijks in de vorm van een wetsvoorstel aan de Kamer worden aangeboden.

Voor het kunnen controleren van de ministers heeft de Tweede Kamer de volgende rechten:

* **Recht van motie**. In een motie doet de Tweede Kamer een uitspraak. Deze uitspraak kan betrekking hebben tot op een wetsvoorstel.
* **Vragenrecht**. De Tweede Kamer heeft het recht om vragen te stellen.
* **Recht van interpellatie.** Als een Kamerlid op korte termijn een specifiek onderwerp wil bespreken kan hij of zij een interpellatie of **spoeddebat** aanvragen.
* **Recht van enquête.** Het recht van enquête geeft de Tweede Kamer de mogelijkheid zelfstandig onderzoek in te stellen als zij naar haar mening niet voldoende informatie krijgt of heeft gekregen.

**Senaat:** Eerste kamer. (75 leden)

**Primaat:** de politieke afwegingen van de tweede kamer wegen zwaarder omdat de leden ervan rechtstreeks gekozen worden.

**Dualisme** betekend dat bestuurders zoals ministers geen lid kunnen zijn van het orgaan dat hen controleert.

**Trias politica**: scheiding van machten.

**Alle bestuurslagen:** wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht  
**Poldermodel :** bereidheid in de politiek tot overleg en het sluiten van compromissen

Ontstaan van een wet:  
**1**. Er is een maatschappelijk probleem.  
**2**. Een minister of Tweede Kamerlid maakt een wetsvoorstel.  
**3**. Wetsvoorstel gaat naar de Raad van State.  
**4**. De Tweede Kamer debatteert over het wetsvoorstel.  
**5**. Tweede Kamerleden dienen amendementen in.  
**6**. De Tweede Kamer stemt over de amendementen en het definitieve wetsvoorstel.  
**7**. De Eerste Kamer stemt over het wetsvoorstel, zij mogen geen aanpassingen meer maken.  
**8**. De Koningin en de verantwoordelijke minister ondertekenen het wetsvoorstel.  
**9.** De wet wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee is de wet automatisch van kracht.

**6.**

*Systeemmodel*: Geeft een schematisch beeld hoe politieke besluiten tot stand komen en welke **politieke actoren** daarin een grote rol spelen. Het is een handig hulpmiddel om het ingewikkelde politieke bedrijf beter te kunnen begrijpen. Volgens het systeemmodel vindt het proces van politieke besluitvorming in vier fasen plaats:

* Invoer: De samenleving brengt **eisen en wensen** naar voren. Bijvoorbeeld een betere leefomgeving.
* Omzetting: De eisen en wensen en uitspraken van de politici worden door de politieke partijen (**de poortwachters van de democratie**) vertaald in concrete politieke eisen en uiteindelijk een beslissing.
* Uitvoer: Ambtenaren zorgen er vervolgens voor dat een plan of wet wordt uitgevoerd.
* **Terugkoppeling**: Na een aantal jaren worden de uitgevoerde plannen geëvalueerd. Indien nodig vinden er dan bijstellingen plaats.

**Politieke agenda**: Een onderwerp dat moet worden besproken in de Tweede Kamer.  
**Beleidsvoorbereiding**: Als een wethouder een minister of ambtenaar vraagt om de zaak te onderzoeken en advies uit te brengen.  
**Beleidsbepaling**: De bepaling van het beleid.  
Omgevingsfactoren zijn factoren die niet direct onderdeel van het probleem vormen, maar wel een rol spelen in de besluitvorming. De belangrijkste omgevingsfactoren zijn:

* **Demografische** factoren, zoals de samenstelling van de bevolkingsopbouw.
* **Ecologische** factoren**,** de wisselwerking tussen mens en milieu.
* **Culturele** factoren, gevormd door de geschiedenis van een land en de daaraan gekoppelde normen, waarden en gewoonten.
* **Economische** factoren, zoals de mate van economische groei en werkgelegenheid.
* **Technologische** factoren, zoals de technologische ontwikkelingen op het gebied van communicatie en industriële processen.
* **Sociale** factoren, zoals de verdeling in de maatschappelijke klassen en de verschillen daartussen.
* **Internationale** factoren, met name de invloed van de internationale wetgeving, regels en verdragen.

**7.**

**Politieke actoren**: Alle burgers, groepen, bestuursorganen en instanties die betrokken zijn bij het politieke besluitvormingsproces. Er worden er vier genoemd in het boek: Ambtenaren, Adviesorganen, Pressiegroepen en Massamedia.

**Beleid**: De bewuste inzet van middelen om een beoogd doel te realiseren.

Ambtenaren hebben veel invloed, daarom worden zij ook wel de V**ierde Macht** genoemd.

**De Raad van State** is de hoogste raadgevende regeringscollege in Nederland en word officieel voorgezeten door het staatshoofd.

Naast de Raad van State zijn er nog twee adviesorganen:  
- SER: De **Sociaal-Economische Raad**. Deze adviseert de regering over de hoofdlijnen of specifieke dingen van het sociaaleconomische beleid.  
- WRR: **De Wetenschappelijke Raad** **voor het Regeringsbeleid**. Deze verschaft wetenschappelijke gefundeerde informatie te geven over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beïnvloeden. **Lobbyen:** isproberen via persoonlijk contact steun te krijgen voor je standpunt en belangen**.**

*Pressiegroepen*: Groepen die trachten invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Zij worden ook wel de **Vijfde Macht** genoemd en zijn er in drie soorten. Belangengroepen zoals de Consumentenbond, Actiegroepen die er tijdelijk voor één ding inzetten en Actieorganisaties zoals Greenpeace. Er zijn drie soorten pressie groepen:

* **Belangengroepen** die voor de belangen van en bepaalde groep uit de samenleving opkomen.
* **Actiegroepen** die zich voor korte tijd inzetten voor één duidelijke kwestie.
* **Actieorganisaties** die zich voor langere tijd inzetten voor één duidelijke kwestie.

Vijf politieke functies van de media beschreven aan de hand van een voorbeeld; Stel dat een krante ontdekt dat een ambtenaar van een ministerie gegevens over de geluidsnormen op Schiphol heeft laten verdwijnen. De media hebben dan achtereenvolgens:

* Een **informatieve functie**: de krant bericht erover.
* Een **spreekbuisfunctie**: De krant laat verschillende mensen aan het woord.
* Een onderzoekende of **agendafunctie**: De media bedenkt zelf welke gevolgen het kan hebben voor de samenleving.
* Een **commentaarfunctie**: De krant zal commentaar geven.
* Een **controlerende functie**: Het beleid van de verantwoordelijke minister wordt bekeken.

**8.**

**Subsidiariteitsbeginsel**: **Het delegeren van bevoegdheden**; de rijksoverheid stelt de grote lijnen van het beleid vast, maar de gedetailleerde invulling wordt aan lagere overheden overgelaten. Nederland heeft drie bestuurslagen: het rijk, de provincie en de gemeente.

De gedachte hierachter is dat lagere overheden:

* Beter kunnen beoordelen wat er nodig is
* Dichter bij de burgers staan

**Streekplannen**: daar staat precies aangegeven welke activiteiten in een gebied passen.

**Gedeputeerde Staten**: Wordt gekozen door de **Provinciale Staten** en vormt het dagelijks bestuur van de provincie.

**Commissaris van de Koningin**: De voorzitter van de Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Het bestuur van de gemeente word gevormd door de , die de belangrijkste besluiten neemt en de beleidskaders en budgetten vaststelt.

**College van Burgemeester en Wethouders** (B&W): Hiervan is het dagelijks bestuur van de gemeente in handen. Zij hebben vooral een uitvoerende taak.

**Dualisme**: De gemeenteraad controleert het College van B&W.

De Europese Unie zorg voor vrij verkeer van personen, zodat je in andere landen kunt studeren en werken, en voor een **vrije handelsmarkt** door een onbelemmerde in- en uitvoer van goederen.

In 1951 werd de **Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal** (EGKS) opgericht.

Op een aantal terreinen is de EU een **supranationale organisatie**, dat wil zeggen dat de aangesloten landen hun bevoegdheden grotendeels hebben overgedragen aan de EU.

**Intergouvernementeel**: Besluiten kunnen alleen genomen worden met instemming van alle afzonderlijke landen. (vredesmissies)

Het dagelijks bestuur van de EU word gevormd door de Europese Commissie. **De Raad van de Europese Unie** heeft wetgevende macht en bepaalt of de voorstellen worden overgenomen.

**Raad van ministers**: Hierin zijn de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigd. Er zijn totaal negen verschillende raden die zich elk met een specifiek onderwerp bezig houden. Bij elke raad zit één vertegenwoordiger van alle lidstaten.

**De Europese Raad** bestaat uit alle regeringsleiders.

**Europees parlement**: Vertegenwoordigen alle burgers van de EU. Totaal zijn er 785 zetels, per bevolkingsomvang is het afhankelijk hoeveel zetels een land krijgt. Het EP heeft maar **beperkte bevoegdheden.**

*Verenigde Naties* (VN): Opgericht in 1945 met als doel om nog een wereldoorlog te voorkomen. Nederland hoort hier net als 193 andere landen bij.

**Algemene vergadering** van alle VN-leden heeft in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Dit heeft geen juridische consequenties maar bij een meerderheidsbesluit kan wel een resolutie (motie) aangenomen worden.

**Veiligheidsraad** VN: Deze bestaat uit vijf landen en moet toestemming geven voor een resolutie.

**NAVO**: Is soms betrokken bij vredesmissies. De NAVO werd ooit opgericht om individuele landen te beschermen tegen eventuele agressors(aanvallers).