# 3 Politieke partijen

In dit hoofdstuk is de deelvraag:
‘Welke partijen zijn er en wat willen ze?’

Wat doen politieke partijen?
Een politieke partij bestaat ui een groep mensen met globaal dezelfde ideeën over een ideale samenleving.

Naast de ideologische partijen bestaan er ook one-issuepartijen en protestpartijen.
\* **One-issuepartijen** richten zich op één aspect van de samenleving, zoals de Partij voor de Dieren.
\* **Protestpartijen** ontstaan uit onvrede met de bestaande politiek, zoals destijds D66 en Lijst Pim Fortuyn (LPF). Het protest richt zich vaak op de politieke cultuur die mens beschuldigt van ‘regentencultuur’ en ‘achterkamertjespolitiek’.

Functies en politieke partijen
Politieke partijen vervullen een aantal taken in onze democratie. Zij zorgen voor:

* **Integratie van ideeën:** de opvattingen van veel mensen worden gebundeld tot één politiek programma;
* **Informatie:** via politieke partijen komen kiezers, ook buiten verkiezingstijd, verschillende standpunten te weten. Hierdoor worden ze gestimuleerd een eigen mening te vormen;
* **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:** politieke partijen stellen lijsten van kandidaten op, waardoor het de burgers makkelijker wordt gemaakt te kiezen;

Positie politieke partijen


Politieke partijen in de Tweede Kamer van links/progressief naar rechts/conservatief


De Socialistische Partij (zetels: 25)

- niet alleen actief in de politiek, maar is ook een actiepartij;
- naast lokale activiteiten wil de partij landelijk graag deelnemen aan een linkse kabinet;
- de SP is voor een sterke inkomensnivellering;
- om het goede voorbeeld te geven storten Tweede Kamerleden hun salaris in de partijkas en houden alleen een vrij laag salaris over;

Enkele standpunten:
\* kinderbijslag en zorgtoeslag inkomensafhankelijk maken;
\* beperking van de hypotheekrenteaftrek;
\* stijging van het sociaal minimum met 10%;
\* bezuinigen op defensie en lidmaatschap NAVO kritisch bekijken;
\* gedoogbeleid van softdrugs handhaven;


GroenLinks (zetels: 7)

- ontstaan in 1989 uit een fusie van enkele kleine linkse partijen, waaronder de Communistische Partij Nederland (CPN) en de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP);
- geleidelijk ontwikkeld van een oppositipartij tot een partij die bereid is bestuursverantwoordelijkheid te dragen;
- College van B&W;

Enkele standpunten:
\* 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 van softdrugs legaliseren;


Partij voor de Dieren (zetels: 2)

- opgericht in 2002 door een groep dierenbeschermers;
- typische one-issuepartij, ook als het gaat over de Europese Unie staat het dierenwelzijn centraal;
- bij wetsvoorstellen over niet-diergebonden onderwerpen stemt de PvdD meestal met de linkse partij mee;

Enkele standpunten:
\* dierenmishandeling strenger straffen;
\* verbod op het oormerken van vee;
\* verbod op genetische manipulatie en klonen van dieren;
\* drie jaar vrijstelling van winstbelasting voor startende ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen;
\* plantaardig voedingspatroon stimuleren;


Partij van de Arbeid (zetels: 33)

- behoort tot de sociaaldemocratische stroming;
- vindt dat de overheid de randvoorwaarden moet scheppen zodat iedereen gelijke mogelijkheden heeft om in de samenleving te participeren;
- sommigen hebben meer ondersteuning nodig (vb);
- overheid moet de zwakkeren beschermen en zorgen voor een eerlijke verdeling van macht, kennis en inkomen;
- hecht groot belang aan solidariteit van mensen met sociaaleconomisch zwakkere burgers;

Enkele standpunten:
\* meer banen creëren, zodat werklozen kunnen participeren en sectoren als het onderwijs en de zorg over meer ‘handen’ kunnen beschikken;
\* leerlingpopulatie 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;


Democraten ’66 (zetels: 3)

- In 1966 opgericht uit protest tegen de bestaande ideologische partijpolitiek;
- wil de burgers meer bij de politiek betrekken, bijv. door invoering van het referendum en door de gekozen burgemeester;
- vooral gericht op bestuurlijke vernieuwing;
- daarnaast ook altijd opgekomen voor het onderwijs;
- links van het midden, maar heeft ook veel liberale standpunten;

Enkele standpunten:
\* rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters en minister-president;
\* invoering van een raadplegen en een correctief referendum;
\* flink investeren in het onderwijs te versterking van de kenniseconomie;
\* ontslagrecht versoepelen;
\* softdrugsteelt reguleren en later registreren;


ChristenUnie (zetels: 6)

- in 2002 ontstaan uit twee kleinere christelijke partijen, de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) en het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en bestempelt zichzelf als een christelijk sociale partij;
- sociaaleconomisch beleid, asielbeleid en milieuzaken > regelmatig opgetrokken met de linkse partijen;
- vrije meningsuiting, drugsbeleid, medisch-ethische kwesties, het Midden-Oostenconflict en het buitenlandbeleid > conservatieve partijen;

Enkele standpunten:
\* vrouwen wijzen op alternatieven voor abortus, zoals het ter adoptie afstaan van je kind;
\* arbeidsongeschiktheidsuitkering verhogen naar 75% van het laatstverdiende loon;
\* overmatig drankgebruik, vloeken en porno onder militairen tegengaan;
\* bijzondere zorgplicht voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers met kinderen;
\* drugsgebruik in openbare ruimte hard aanpakken;


Christen Democratisch Appel (zetels: 41)

- ontstaan uit het samengaan van katholieke en protestantse partijen;
- benadrukt de rol van het maatschappelijk middenveld op terreinen als onderwijs, zorg en gezondheid;
- verzorgingsstaat zou hervormd moeten worden tot een zorgzame samenleving;
- alleen als onderlinge steun niet helpt, dient de overheid in te grijpen;
- de overheid heeft wel de taak de zwakkeren te beschermen;
- het CDA ziet het gezin als basis van onze samenleving;

Enkele standpunten:
\* het vaststellen van arbeidsvoorwaarden overlaten aan werkgevers en werknemersorganisaties;
\* vrouwen niet alleen laten 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;


Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (zetels: 21)

- vindt dat de samenleving gedijt als het individu zich maximaal kan ontplooien;
- concurrentie tussen bedrijven prikkelt mensen tot betere prestaties en het bedrijfsleven is de motor van de economie;
- binnen de VVD legt de links-liberale stroming de nadruk op individuele ontplooiing, waarbij men erkent dat overheidsvoorzieningen zoals gratis kinderopvang nodig kunnen zijn om individuele ontwikkeling mogelijk te maken;
- de conservatieve stroming benadrukt vooral de eigen verantwoordelijkheid;

Enkele standpunten:
\* bezuinigen op de overheidsuitgaven en de loonkosten;
\* ontslagrecht versoepelen;
\* files bestrijden door meer wegen aan te leggen;
\* doorgaan met meer gevangen in één cel;
\* legalisering van softdrugs alleen in Europees verband regelen;


Staatkundig Gereformeerde Partij (zetels: 2)

- vanaf 1922 onafgebroken n het parlement vertegenwoordigd;
- oudste bestaande partij;
- streeft een Gods regering (= theocratie) na;
- gebaseerd op Bijbelse waarden en normen;
- 2005: partij vanwege discriminatie (vrouwen konden geen lid worden van de partij) de rijksbijdrage voor politieke partijen ontzegd. Inmiddels zijn de statuten aangepast;

Enkele standpunten:
\* het huwelijk is uitsluitend voorbehouden aan relaties tussen een man en een vrouw;
\* verplichte winkelsluiting op zondag;
\* eerbied voor het ongeboren leven, verbod op euthanasie;
\* invoering van de doodstraf bij moord;
\* alle coffeeshops dicht;


Partij voor de Vrijheid (zetels: 9)

- In 2006 opgericht door ex-VVD Kamerlid Geert Wilders;
- voor een sterke deregulering, wat betekent dat de overheid veel regelgeving schrapt;
- versoepeling van de arbeidsmarkt de werkgelegenheid verhogen;
- islamisering tegengaan en wil artikel 1 van de Grondwet vervangen door een artikel waarin de joodschristelijke en humanistische traditie en cultuur van Nederland als dominante cultuur wordt vastgelegd;

Enkele standpunten:
\* de royale Nederlandse verzorgingsstaat vervangen door een basisstelsel;
\* immigratiestop voor vijf jaar;
\* werkplicht voor mensen met bijstandsuitkering;
\* na drie zware geweldsmisdrijven levenslang, niet-Nederlandse wetsovertreders direct het land uit;
\* geen gedoogbeleid softdrugs en krachtige aanpak thuisteelt van cannabis;


Trots op Nederland (zetels: 1)

- opgericht op in 2007 door het niet-partijgebonden lid van de Tweede Kamer Rita Verdonk;
- opgericht twee dagen nadat ze haar lidmaatschap van de VVD had opgezegd en enkele weken nadat ze uit de Tweede Kamerfractie van deze partij was gezet;
- in tegenstelling tot de meeste bestaande politieke partijen maar net als de PVV is "Trots op NL" geen vereniging met een openbaar karakter en kent daarom maar een of enkele leden;

Enkele standpunten:
\* probleemjongeren moeten worden heropgevoed en de ouders gaan verplicht naar opvoedcursus. Kinderbijslag gaat ipv naar de ouders naar de heropvoedorganisatie;
\* als iemand ongeoorloofd een huis of winkel binnenkomt mag de beheerder maatregelen nemen. (bewijslast > bij de indringer, niet bij de bewoner of winkelier;
\* invoering van juryrechtspraak;
\* uitbreiding van het aantal koopzondagen;
\* naar keuze levenslange opsluiting of effectieve castratie van veroordeelde pedofielen

*Einde van paragraaf 3*