# 2 Politieke stromingen

Collectieve belangen hoeven niet per definitie door de overheid behartigd te worden, het is ook mogelijk daar particuliere organisaties en bedrijven voor in te schakelen. Over welke voorzieningen collectief geregeld moeten worden en welke aan particulieren kunnen worden overgelaten verschillen de meningen

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag: Welke verschillende stromingen zijn er en wat hebben ze ons te bieden?

Ideologieën  
Vroeger > rol overheid beperkt  
 └**>** inkomensverschillen waren erg groot  
 └**>** algemeen kiesrecht/sociale voorzieningen/verzekeringen waren er niet  
Door industrialisatie en urbanisatie 🡪 samenleving begon in snel tempo te veranderen.  
Ontstaan van de eerste politieke partijen die teruggrepen op drie belangrijke ideologische, politieke stromingen:  
1. Het liberalisme  
2. Het confessionalisme  
3. Het socialisme

**Ideologie** = een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving.

Ideologieën hebben duidelijke standpunten over:  
\* **normen en waarden** die voor iedereen in de samenleving zouden moeten gelden;  
\* de gewenste **sociaaleconomische verhoudingen** van de samenleving;  
\* de gewenste **machtsverdeling** in de samenleving;

Eenvoudige indelingen  
Veel mensen vinden politiek een ingewikkelde zaak. Voordat we de verschillende ideologieën gaan behandelen, kijken we daarom eerst naar twee meer eenvoudige politieke indelingen.

Progressief en conservatief  
Progressief   
- betekent **vooruitstrevend**, veranderingsgezind;  
- gericht op de toekomst;  
- progressieve politici benadrukken de gebreken in de samenleving en pleiten voor (vaak grondige) veranderingen;  
- voorbeeld van een progressief standpunt: milieuvervuiling door fossiele brandstoffen kun je in hun ogen het beste tegengaan door radicaal over te stappen op duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en het klimaatneutrale waterstof in plaats van benzine.

Conservatief  
- betekent behoudend;  
- is gericht op heden en verleden: ‘houden wat je hebt’;  
- conservatieve politici benadrukken vooral datgene wat we al hebben bereikt;  
- meer aandacht voor traditionele waarden en normen;  
- houden graag alles bij het oude;  
- voorbeeld van een conservatief standpunt: dat je niet wil dat Nederland een deel van zijn politieke macht afstaat aan de Europese Unie;

**Reactionair** = achteruitstrevend  
- soms wordt er door conservatieven naar gestreefd om oude regels die inmiddels door moderne bepalingen zijn vervangen, te herstellen;  
- voorbeeld: de opvatting dat euthanasie en abortus weer moeten worden verboden;

Het nadeel van deze indeling is dat de meeste politici zowel progressieve als conservatieve standpunten hebben. Een onderscheid waarmee partijen makkelijker zijn in te delen, is het verschil tussen politiek links en rechts.

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

*Links:*Gaat uit van het principe van gelijkwaardigheid en wil dat iedereen gelijke kansen heeft op onderwijs, inkomen en werk. Om de zwakkeren te beschermen moet de overheid actief optreden, bijvoorbeeld door studiefinanciering voor armere studenten.  
Linkse partijen: PvdA, SP, GroenLinks.

*Rechts:*  
Legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid van mensen. Burgers en bedrijfsleven moeten zo veel mogelijk hun eigen zaakjes regelen. Om dit te kunnen, moet de overheid rust en orde handhaven, maar zich op sociaaleconomisch terrein passief opstellen en alleen optreden wanneer het echt nodig is.  
Rechts partijen: VVD, PVV.

- Polarisatie 🡪 links en rechts stonden in de jaren zestig en zeventig vaak lijnrecht tegenover elkaar.  
Jaren tachtig en negentig werden de verschillen tussen links en rechts minder groot.

- De samenwerking tussen links en rechts bereikte een hoogtepunt met de paarse kabinetten, een coalitie van PvdA, VVD en D66, onder leiding van Wim Kok.

- Inmiddels is de polarisatie weer iets toegenomen. Dat zien we vooral aan de populariteit van de SP, die zich aan de linkerkant van de PvdA opstelt en de PVV, ter rechterzijde van de VVD.

Sommige partijen nemen een tussenpositie in en behoren tot het **politieke midden**.  
\* een te actieve overheid maakt mensen afhankelijk en biedt een te terughoudende overheid zwakkeren onvoldoende bescherming.  
\* het benadrukken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en overheid. (Mensen en organisaties moeten in eerste instantie voor zichzelf zorgen. Lukt dit niet, dan kan de overheid bijspringen.)

Ideologische stromingen  
De meest gebruikte politieke indeling is de onderverdeling in politieke ideologieën: het liberalisme, het socialisme en de christendemocratie.

***Liberalisme***- de samenleving is 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 respecteren;  
- **vrijheid**, **individuele verantwoordelijkheid** en **tolerantie** zijn sleutelbegrippen in de liberale traditie;

Geschiedenis:  
(ontstaan aan het eind van de 18e eeuw > tijde van Franse Revolutie)  
Eerst > De meeste Europese landen waren autocratische dictaturen geweest met een vorst als machthebber.   
Toen > De liberalen kwamen hiertegen in opstand en kregen vooral aanhangers onder de opkomende ‘gegoede burgerij’ (mensen die hun geld verdienden in de handel en industrie).   
└**>** Doel: wilden meer politieke macht met als ideaal persoonlijke en economische vrijheid.   
└**>** Steun: van verlichte wetenschappers die het principe afwezen dat het gezag van de koning berustte op de wil van God.  
Later > In de 19e eeuw kregen de liberalen steeds meer politieke macht en werden geleidelijk conservatiever. Alleen een kleine groep liberalen was progressief en streed, vaak samen met de socialisten, tegen de kinderarbeid en voor het vrouwenkiesrecht.

Nu:  
Ook nu vinden liberalen vrijheid belangrijk. Volgens hen is de **vrijemarkteconomie** het beste voor het land. De overheid moet zich beperken tot **kerntaken** als defensie, onderwijs en de bescherming van de rechtsstaat en de klassieke grondrechten.  
In ons land is de VVD de grootste liberale partij. Progressieve liberalen vinden we terug bij D66. De PVV van Wilders is te beschouwen als een liberale partij met reactionaire elementen.

***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;

Geschiedenis:  
(ontstaan in de 19e eeuw)  
Het socialisme ontstond als reactie op de slechte werkomstandigheden van de arbeiders.  
Wie ziek werd, was afhankelijk van de liefdadigheid.  
└**>** Verzet tegen: tegen deze wantoestanden die in hun ogen een gevolg waren van de vrijemarkteconomie, waar kapitalisten elkaar beconcurreerden door de lonen van de arbeiders steeds verder te verlagen.  
└**>** Doel: een einde te maken aan de armoede en de ongelijkheid. Over de vraag hoe ze het doel van **gelijkheid** het beste konden bereiken raakten de socialisten verdeeld:  
\* **Communisten** wilden dat arbeiders door een revolutie alle macht zouden overnemen;  
\* **Sociaaldemocraten** wilden maatschappelijke verbeteringen bereiken langs parlementaire weg.

Nu:  
De hedendaagse sociaaldemocraten zijn niet tegen de vrijemarkteconomie, maar vinden wel dat kennis, inkomen en macht eerlijker verdeeld moeten worden. Volgens hen is de verzorgingsstaat hiertoe een goed middel, omdat daarin sociale grondrechten als het recht op werk, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs grondwettelijk zijn vastgelegd.  
De grootste sociaaldemocratische partij is de PvdA. Omdat deze partij wat naar het midden is opgeschoven, zijn er linksere partijen ontstaan, zoals GroenLinks en de SP.

***Confessionalisme***- mensen baseren hun politieke opvattingen op hun geloofsovertuiging;  
- leidde tot de oprichting van christelijke partijen in Nederland;  
- uitgangspunt: God heeft een bedoeling met de wereld waarnaar de mensen zich moeten richten;  
- in het confessionalisme gaat men uit van een organische staatsopvatting;  
**Organische opvatting** = de samenleving is vergelijkbaar met een menselijk lichaam waarin alle onderdelen van elkaar afhankelijk zijn en ook alleen in onderlinge samenhang kunnen functioneren;  
- volgens de confessionelen ligt het in de menselijke natuur besloten om gezinnen te vormen en ook grotere samenlevingsverbanden aan te gaan. Binnen zulke verbanden moeten mensen verantwoordelijkheid voor elkaar dragen;

Geschiedenis:  
(ontstaan begin 20e eeuw)  
De confessionelen maakten een eind aan de machtspositie van de liberalen. Dit kwam onder meer tot uiting in de financiële gelijkstelling van bijzondere (vooral christelijke) en openbare scholen als eindpunt van de schoolstrijd, die een eeuw had geduurd. Door het proces van ontzuiling besloten enkele christelijke partijen in 1980 om samen te gaan in het CDA.

Nu:  
Christendemocraten streven naar en samenleving waarin rentmeesterschap, solidariteit, harmonie en gespreide verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn.

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

Christendemocraten zijn terughoudend als het gaat om genetisch gemanipuleerde gewassen en zijn tegen het klonen van bijvoorbeeld schapen;

Solidariteit heeft te maken met het Bijbelse begrip ‘naastenliefde’;

**Naastenliefde** = dat mensen moeten zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving.

Daarom verschaffen sommige kerken onderdak aan uitgeprocedeerde asielzoekers en heroïneverslaafden;

Het idee van de **gespreide verantwoordelijkheid** zien we terug in de visie van een ‘zorgzame’ samenleving waarin mensen verantwoordelijk zijn voor elkaar.

De overheid heeft slechts een aanvullende rol en moet zo veel mogelijk overlaten aan het **maatschappelijk middenveld**, zoals welzijnsinstellingen schoolbesturen.

De grootste christendemocratische middenpartij is het CDA;  
De SGP is een kleine conservatieve christelijke partij;  
De ChristenUnie staat links van het politiek midden;

**Overige stromingen**Naast de drie grote politieke stromingen bestaan er enkele andere stromingen:

* **Het fascisme**  
  - gaat uit van de ongelijkheid van mensen;  
  - in de eerste helft van de 20e eeuw;  
  - in Duitsland, Italië en Spanje, maar ook in Latijns-Amerika zoals in het Argentinië van Juan Peron;  
  - Nederland > NSB korte tijd een fascistische partij;  
  - het ondemocratische fascisme wil de eigen krachten bundelen (‘fasces’) tegen anderen. Het eigen volk en ook de eigen leider (‘Führer’, ‘Duce’ of ‘Generalissimo’) worden verheerlijkt: voor ‘anderen’ is maar beperkt plaats;  
  - individuen zijn ondergeschikt aan het collectief, de natie;  
  - nu: we zien de fascistische ideologie terug bij **rechts-extremistische groepen**, die vaak worden aangeduid als neonazi’s en opvallen door hun militaire kleding;
* **Ecologische stroming**  
  - economische waarden worden ondergeschikt gemaakt aan ecologische waarden, zoals duurzaamheid;  
  - volgens de ecologen moet de overheid een grote rol spelen omdat alleen zij de belangen van het milieu kan waarborgen;  
  - deze vooral Europese stroming leidde tot de oprichting van diverse ‘groene’ partijen;
* **Het populisme**  
  - is meer een bepaalde stijl van politiek bedrijven dan een echte ideologie;  
  - het kent op dit moment in tal van Europese landen een grote aanhang;  
  - Pim Fortuyn was een echte populist, evenals Geert Wilders;  
  - Doel: de ‘**vox populi**’ te laten horen, de stem van het volk;  
  - standpunten zijn meestal rechts: antiallochtoon, tegen ambtenarij en regels, voor strengere straffen (vooral van tbs’ers) en tegen de (uitbreiding van de) Europese unie;

*Einde van paragraaf 2*