**Begrippen hoofdstuk 1**blz. 14

**Politiek**: *is het maken van regels en het nemen van besluiten die te maken hebben met het besturen van een land, een provincie of een gemeente.*

**Politici**: *vertegenwoordigen de bevolking bij het nemen van politieke besluiten.*

**Politieke besluitvorming**: *is de manier waarop politici besluiten nemen.*

**Ambtenaren**: *zijn mensen die veel verstand hebben van kwesties waarover politici moeten beslissen.*

**Overheid**: *wordt gevormd door alle politici en ambtenaren samen.*

**Overheidsbeleid**: *is het geheel van regels en afspraken die politici maken.*

**Verzorgingsstaat**: *is een land waar de overheid de burgers helpt als het nodig is.*

**Algemeen belang**: *gaat over zaken die voor heel veel mensen belangrijk zijn omdat ze er voordeel van hebben of er gebruik van maken.*

**Maatschappelijk probleem of vraagstuk**:

*- Gaat altijd om een sociaal probleem.*

*- Er bestaan verschillende meningen over de oorzaken en de mogelijke oplossingen.*

*- Het krijgt veel aandacht in de media.*

*- Kan vaak het beste worden opgelost door de overheid in samenwerking met burgers en organisaties.*

**Waarden**: *zijn de principes of uitgangspunten die je belangrijk vindt in het leven.*

**Normen**: *zijn regels die bepalen hoe jij en anderen zich moeten gedragen.*

**Belangen**: *zijn de voor- of nadelen die je ergens van hebt.*

**Belangentegenstelling**: *het belang van de een botst met het belang van de ander.*

**Macht**: *is de mogelijkheid om het gedrag van anderen te beïnvloeden.*

**Machtsmiddelen**: *zijn de middelen waarmee je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden.*

**Politieke agenda**: *omvat de onderwerpen waarover politici voortdurend met elkaar praten.*

**Dilemma**: *een lastige keuze tussen twee dingen die allebei voordelen of juist nadelen hebben*.

**Samenvatting hoofdstuk 1** blz. 15

Overal waar mensen samenleven, bestaan regels en afspraken. Welke regels er zijn, daarover beslist uiteindelijk de **politiek**. Het **geheel van regels en afspraken** noemen we het overheidsbeleid. Dat wordt gemaakt door mensen die van politiek hun beroep hebben gemaakt, de **politici**. Alle politici en ambtenaren samen noemen we de **overheid**. We hebben als burgers invloed op het beleid omdat wij tijdens verkiezingen onze stem uitbrengen. We kiezen dus zelf onze **volksvertegenwoordigers**.

De overheid maakt beleid voor zaken die van **algemeen belang** zijn, zoals **de aanleg van wegen**.

Omdat politici besluiten nemen waar iedereen de gevolgen van merkt, hebben politici **politieke macht**. Wanneer er iets op de politieke agenda staat, betekent dat: **dat politici voortdurend met elkaar over een onderwerp spreken**.

**Maatschappelijke problemen**, zoals criminaliteit en milieuvervuiling, staan altijd op de politieke agenda.

Mensen denken verschillend over de oorzaken en oplossingen van maatschappelijke problemen. Dat heeft te maken met de volgende drie begrippen: **waarden**, **normen** en **belangen**.

Wanneer het belang van de een botst met de ander, noem je dit een **belangentegenstelling**.

Een voorbeeld is: **de verschillende kijk op euthanasie of het homohuwelijk**.

Als je wilt dat de overheid rekening houdt met jouw belangen, helpt het als je **macht** hebt.

Daarbij maak je gebruik van **machtsmiddelen**, zoals geld, **vaardigheden** of **de macht van het getal**.

**Begrippen hoofdstuk 2** blz. 26

**Rechtsstaat**: *is een land waar de rechten en plichten van de burgers en van de overheid zijn vastgelegd.*

**Grondwet**: *hierin staan de belangrijkste rechten en plichten van de burgers precies omschreven, net als de bevoegdheden van de overheid.*

**Grondrechten**: *de belangrijkste rechten van burgers die in onze samenleving gelden.*

**Artikel 1 van de grondwet**: *allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.*

**Rechtsbescherming**: *burgers worden beschermd tegen een te grote overheidsmacht en tegen willekeur door de overheid.*

**Democratie**: *een staatsvorm waarbij burgers invloed hebben op de besluiten van de politici.*

**Recht**: *geeft aan wat je mag doen of waar je recht op hebt.*

**Plicht**: *bepaalt wat je moet doen.*

**Parlement**: *de Eerste en Tweede Kamer.*

**Trias politica**: *de scheiding van de politieke macht in drie onderdelen (de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht).*

**Wetgevende macht**: *stelt wetten vast waaraan burgers en de overheid zich moeten houden.*

**Uitvoerende macht**: *zorgt ervoor dat eenmaal goedgekeurde wetten worden uitgevoerd.*

**Legaliteitsbeginsel**: *iedere handeling van de overheid moet gebaseerd zijn op een wet*.

**Rechterlijke macht**: *beoordeelt of wetten goed worden nageleefd en doet uitspraak in conflicten.*

**Dictatuur**: *een land waar de macht in handen van één persoon, een kleine groep mensen of één partij is.*

**Censuur**: *de machthebbers houden vooraf toezicht op de media*.

**Samenvatting hoofdstuk 2** blz. 27

We noemen Nederland een **rechtsstaat**, een land waarin burgers worden beschermd tegen machtsmisbruik door de overheid. De kenmerken hiervan zijn:

1. Er is een **grondwet** waarin de belangrijkste rechten en plichten van de burgers staan omschreven.

2. Een belangrijk onderdeel van de grondwet zijn de grondrechten en artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in **gelijke** gevallen **gelijk** behandeld.

3. De overheid moet zich houden aan wat in de wet staat. We noemen dit **rechtsbescherming**.

4. Om machtsmisbruik door één persoon of een kleine groep te voorkomen heeft Nederland **een** **onafhankelijke** rechterlijke macht.

De Nederlandse parlementaire democratie heeft als kenmerken:

● **Vrije** en geheime verkiezingen en algemeen kiesrecht.

● Burgers hebben macht via het **parlement**, in ons land de Eerste en Tweede Kamer.

● Besluiten worden democratisch genomen, dus met **meerderheid** van stemmen.

● In de **grondwet** zijn rechten en plichten van burgers en overheid geregeld.

● Er is sprake van een ‘scheiding der machten’, dit heet de **trias politica**.

De politieke macht is verdeeld in de **wetgevende**, de **uitvoerende** en de **rechterlijke** macht.

Het **legaliteitsbeginsel** betekent dat iedere handeling van de overheid gebaseerd moet zijn op een wet.

De trias politica is niet helemaal zuiver doorgevoerd: ministers hebben namelijk zowel **wetgevende** als **uitvoerende** macht.

In een democratie luisteren de politici naar de wensen van de burgers. In een **dictatuur**:

● heeft de bevolking geen **politieke grondrechten**;

● is er geen **vrije** pers;

● is er **censuur**, dat betekent vooraf toezicht op berichten van de media;

● spelen de (geheime) politie en het **leger** een grote rol.

**Begrippen hoofdstuk 3** blz. 40

**Actief kiesrecht**: *het recht om te mogen stemmen.*

**Passief kiesrecht**: *het recht om je verkiesbaar te stellen.*

**Evenredige vertegenwoordiging**: *het totaal aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het aantal zetels*.

**Meerderheidsstelsel**: *de winnaar in een gebied krijgt alle zetels*.

**Politieke partij**: *een groep mensen met ongeveer dezelfde ideeën over hoe de samenleving eruit zou moeten zien.*

**Lijsttrekker**: *de belangrijkste man of vrouw van een politieke partij in verkiezingstijd*.

**Peilingen**: *de voorspellingen van de verkiezingsuitslag op dat moment*.

**Zwevende kiezer**: *iemand die niet bij elke verkiezing op dezelfde partij stemt*.

**Progressief**: *veranderingsgezind.*

**Conservatief**: *behoudend.*

**Rechtse partijen**: *vinden dat mensen veel vrijheid moeten hebben en wil een passieve overheid.*

**Linkse partijen**: *komen op voor kwetsbare mensen en wil een actieve overheid.*

**Middenpartijen**: *combineren linkse en rechtse standpunten.*

**Samenvatting hoofdstuk 3** blz. 41

Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben het recht om te mogen stemmen, dat noem je **actief** kiesrecht. Het recht om je verkiesbaar te stellen heet **passief** kiesrecht. Om de **vier** jaar kiezen de burgers van Nederland de nieuwe leden van:

● de **Tweede-Kamer**;

● de **Provinciale Staten**;

● de **gemeenteraden**.

Daarnaast zijn er elke vijf jaar verkiezingen voor het **Europees Parlement**.

De wijze waarop verkiezingen worden georganiseerd, wordt het **kiesstelsel** genoemd. In Nederland is dat het stelsel van evenredige vertegenwoordiging: **het totaal aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het aantal zetels**. Een andere vorm is het **meerderheidsstelsel**: de winnaar krijgt alle zetels.

Een politieke partij bestaat uit **een groep mensen met ongeveer dezelfde ideeën over hoe de samenleving eruit zou moeten zien**. Elke partij probeert bij verkiezingen zo veel mogelijk stemmen te krijgen. Zo denkt de **VVD** vooral aan de belangen van **werkgevers**. Een partij als de **SP** verdedigt juist altijd de belangen van **werknemers**.

**CDA** en de **ChristenUnie** vragen veel aandacht voor de belangen van gezinnen, de partij **50PLUS** verdedigt de belangen van de ouderen.

Je kunt de partijen op drie manieren indelen:

● **Progressief** (veranderingsgezind) of **conservatief** (behoudend);

● **Rechts**, **links** of **midden**;

● per **stroming**.

Rechtse partijen vinden dat mensen de **vrijheid** moeten hebben om het leven te leiden dat ze willen. De overheid moet **passief** zijn. De **VVD** is in Nederland de bekendste rechtse partij. **Linkse** partijen komen op voor kwetsbare mensen die het minder goed hebben. Daar hoort een **actieve** overheid bij. **SP**, **GroenLinks** en de **PvdA** zijn linkse partijen. Sommige partijen hebben linkse of rechtse standpunten, zoals het **CDA**. Deze partij wil dat de overheid een **aanvullende** rol heeft.

9 ***POLITIEKE STROMINGEN*** blz. 48

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Belangrijkste normen en waarden** | **Verhouding tussen overheid en burgers** | **Bijbehorende politieke partijen** |
| Liberalisme | - persoonlijke en econo­mische vrijheid- particulier initiatief- eigen verantwoordelijk­heid- individuele belangen nastreven | Een terughoudende overheid maakt een vrijemarkt­economie mogelijk en beschermt de persoonlijke vrijheid en veiligheid. | VVD, PVV en D66 |
| Socialisme | - gelijkheid en gelijkwaar­digheid- bescherming van de kwetsbaren in de samen­leving- internationale solidariteit | Een actieve overheid die maatregelen neemt om ongelijkheid te verkleinen en de kwetsbaren meer kansen te geven. | PvdA en SP |
| Christen-democratie | - naastenliefde en harmo­nie- verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen- goed rentmeesterschap | De overheid laat taken over aan het particulier initiatief en voert alleen uit wat maat­schappelijke organisaties niet kunnen doen. | CDA, ChristenUnie en SGP |
| Nationalisme | * vaderlandsliefde
* Nederland moet onafhankelijk zijn
* zelfbestuur Nederland
* geen immigratie
 | Overheid zorgt dat Nederland volledig zelfstandig en onafhankelijk van andere landen is | PVV, Forum voor Democratie |
| Ecologisme | - respect voor natuur en milieu- duurzaam produceren | De overheid legt burgers en bedrijven regels op om de duurzaamheid te bevorderen. | GroenLinks en PvdD |
| Extremisme | - superioriteit van de eigen groep- huidige samenleving radicaal veranderen- geweld gebruiken mag | Eén sterke leider regeert. Er is geen ruimte voor democratie. |  |
| Populisme | - de wil van het volk- vaderlandsliefde | De overheid moet de wensen van de bevolking volgen, bijvoorbeeld door middel van referenda | PVV, Forum voor Democratie |

**Begrippen hoofdstuk 4** blz. 52

**Politieke stroming**: *een geheel van ideeën over wat belangrijk is in de maatschappij en hoe mensen het beste met elkaar kunnen samenleven.*

**Liberalisme**: *heeft vrijheid en eigen verantwoordelijkheid als belangrijkste uitgangspunten.*

**Deregulering***: de overheid bemoeit zich zo min mogelijk met de economie en maakt de regels en procedures zo simpel mogelijk.*

**Vrijemarkteconomie**: *een economie waarin de overheid een kleine rol speelt en bedrijven weinig regels oplegt.*

**Referendum**: *een stemming waarbij kiezers zich direct uitspreken over een bepaald onderwerp.*

**Sociaal-democratie**: *heeft gelijkheid en gelijkwaardigheid als uitgangspunten.*

**Christen-democratie:** *heeft het christelijk geloof en de Bijbel als uitgangspunt.*

**Verantwoordelijke samenleving**: *een samenleving waarin de verantwoordelijkheden in handen van de burgers en hun organisaties liggen.*

**Rentmeesterschap**: *mensen moeten zuinig met de aarde omgaan, omdat die door God in bruikleen is afgestaan.*

**Ecologische stroming**: *heeft als uitgangspunt dat de natuur en het milieu zo min mogelijk aangetast mag worden door de mens.*

**Nationalisme**: *heeft de oorspronkelijke bewoners van Nederland en zelfbestuur als uitgangspunt.*

**Extremisme**: *heeft als doel de samenleving radicaal te veranderen.*

**Populisme**: *heeft als uitgangspunt de wil van het volk.*

**Samenvatting hoofdstuk 4** blz. 53

Als alle mensen met dezelfde ideeën over de samenleving zich verenigen, kan er een **politieke stroming** ontstaan.

Het liberalisme heeft als belangrijkste uitgangspunten: vrijheid en **eigen verantwoordelijkheid**.

Liberalen maken onderscheid tussen twee soorten vrijheid: **persoonlijke** en **economische** vrijheid. In ons land is de **VVD** de bekendste liberale partij.

De sociaal-democratische of socialistische stroming heeft **gelijkheid en gelijkwaardigheid** als belangrijkste uitgangspunten. Sociaal-democraten streven naar gelijkheid in de hele wereld. We noemen dit **internationale solidariteit**. In Nederland is de **PvdA** een sociaal-democratische partij.

De christen-democratische stroming heeft **het** **christelijk geloof** **en** de **Bijbel** als uitgangspunten. Het idee dat God de aarde aan de mens ‘in bruikleen’ heeft gegeven, speelt een grote rol binnen deze stroming. Dit heet het **rentmeesterschap**. In Nederland is het **CDA** de grootste christen-democratische partij.

De ecologische stroming wil dat de **natuur** en het **milieu** zo min mogelijk worden aangetast door activiteit van mensen. Tot de ecologische stroming behoren de partijen: **Partij voor de Dieren** en **GroenLinks**.

Nationalistische partijen vinden **hun eigen land** erg belangrijk en willen dat Nederland zo veel mogelijk **hetzelfde blijft**.

**Extremistische** **partijen** willen dat de samenleving radicaal anders wordt. Ze spelen in op haat- en **angstgevoelens** bij mensen. Extremisten willen de samenleving op **ondemocratische** **manier** veranderen.

Het populisme heeft in de politiek een negatieve betekenis. Populisme is niet echt een politieke stroming, **maar een stijl van politiek bedrijven**. In Nederland worden de **PVV** en **Forum voor Democratie** gezien als populistische partijen.

**Begrippen hoofdstuk 5** blz. 64

**Kabinet**: *alle ministers en hun staatssecretarissen samen.*

**Regering**: *de ministers samen met de koning, maar zonder de staatssecretarissen.*

**Kabinetsformatie**: *de onderhandelingen over welke partijen gaan regeren.*

**Coalitie**: *twee of meer partijen die samen de regering vormen.*

**Beleid**: *alle plannen die een nieuw kabinet heeft voor de toekomst van Nederland.*

**Regeerakkoord**: *de plannen voor het regeringsbeleid voor de komende jaren.*

**Minister**: *maakt deel uit van het kabinet en heeft een eigen beleidsterrein.*

**Staatssecretaris**: *soort hulpminister die verantwoordelijk is voor een deel van het beleidsterrein van een minister.*

**Prinsjesdag**: *derde dinsdag in september. Dag waarop het staatshoofd de troonrede voorleest en de minister van Financiën de miljoenennota presenteert.*

**Troonrede**: *een samenvatting van wat de ministers hebben bereikt en willen gaan doen (voorgelezen door het staatshoofd).*

**Miljoenennota**: *een gedetailleerd overzicht van alle plannen van het kabinet voor het komende jaar.*

**Rijksbegroting**: *het overzicht van alle inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.*

**Algemene beschouwingen**: *een debat over de plannen van het kabinet met de minister-president (na Prinsjesdag).*

**Constitutionele monarchie**: *een staatsvorm waarin de taken en bevoegdheden van het staatshoofd zijn beperkt door de grondwet.*

**Erfopvolging**: *de opvolging van de koning wordt geregeld binnen één familie.*

**Ministeriële verantwoordelijkheid**: *het kabinet is verantwoordelijk voor het bestuur van ons land en voor alles wat de koning in het openbaar zegt en doet.*

**Koning onschendbaar**: *de koning hoeft aan niemand uit te leggen wat of waarom hij iets doet*.

**Samenvatting hoofdstuk 5** blz. 65

Het **kabinet** bestaat uit alle ministers en hun staatssecretarissen.

De **regering** bestaat uit de ministers samen met de koning, dus zonder **staatssecretarissen**. Vlak na de verkiezingen begint de **kabinetsformatie**. In Nederland bestaat de regering altijd uit twee of meer partijen. We noemen dit een **coalitie**.

Het dagelijks bestuur van het land is in handen van de **regering**. Elke minister heeft één **beleidsterrein**, soms zelfs een tweede.

Elk jaar op de derde dinsdag in september is het **Prinsjesdag**. In de Ridderzaal leest de koning de **troonrede** voor, een samenvatting van wat de ministers hebben bereikt en willen gaan doen. Diezelfde middag presenteert de minister van Financiën de **miljoenennota**, een gedetailleerd overzicht van alle plannen van het kabinet voor het komende jaar. De dagen na Prinsjesdag worden de **Algemene Beschouwingen** gehouden, een debat in de Tweede Kamer over de kabinetsplannen.

Nederland is een **constitutionele monarchie**, een staatsvorm waarin de taken en bevoegdheden van het staatshoofd zijn beperkt door de grondwet. In de grondwet staat dat niet de koning, maar de ministers verantwoordelijk zijn voor het beleid. Dit noemen we **ministeriële verantwoordelijkheid**. De koning is ook **onschendbaar**, wat betekent dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in het parlement of bij de rechter.

De belangrijkste taken van de koning als staatshoofd kun je verdelen in drie functies:

● de **symbolische** functie, zoals het ondertekenen van wetten.

● de **ceremoniële** functie, zoals de troonrede voorlezen op Prinsjesdag.

● de **representatieve** functie, zoals ons land vertegenwoordigen in het buitenland.

**Begrippen hoofdstuk 6** blz. 74

**Tweede Kamer**: *heeft 150 leden*.

**Eerste Kamer**: *heeft 75 leden.*

**Fractie**: *een groep vertegenwoordigers van één politieke partij in een gekozen orgaan.*

**Fractievoorzitter**: *de belangrijkste woordvoerder van de fractie*.

**Coalitiepartijen**: *de partijen die de in de regering zitten. Zij steunen het regeringsbeleid.*

**Compromis**: *afspraken waarbij alle partijen een beetje toegeven.*

**Oppositiepartijen**: *de partijen die niet in de regering zitten. Zij zijn vaak tegen het regeringsbeleid*.

**Wetgevende taak**: *het maken van wetsvoorstellen en erover stemmen.*

**Controlerende taak**: *alles wat de ministers doen kritisch volgen en bespreken.*

**Stemrecht**: *het recht van de Eerste en Tweede Kamer om een wetsvoorstel te aanvaarden of te verwerpen.*

**Recht van initiatief**: *het recht van Tweede Kamerleden om wetsvoorstellen in te dienen.*

**Recht van amendement**: *het recht van de Tweede Kamer om wetsvoorstellen te veranderen.*

**Vragenrecht**: *het recht van Tweede Kamerleden om aan ministers en staatssecretarissen mondelinge of schriftelijke vragen te stellen.*

**Recht van interpellatie**: *het recht van de Eerste en Tweede Kamer om ministers ter verantwoording te roepen over zijn/haar beleid.*

**Recht van enquête**: *het recht van de Eerste en Tweede Kamer om een zaak grondig te onderzoeken.*

**Budgetrecht**: *het recht van de Eerste en Tweede Kamer om de jaarlijkse begrotingen van de ministeries wel of niet goed te keuren.*

**Recht van motie**: *het recht van de Eerste en Tweede Kamer om een schriftelijke mening te geven over het beleid van een minister.*

**Ministeriële verantwoordelijkheid**: *ministers zijn verantwoordelijk voor hun beleid en zijn verplicht om zich in de Tweede Kamer voor hun beleid te verantwoorden.*

**Samenvatting hoofdstuk 6** blz. 75

Het parlement bestaat uit twee Kamers, namelijk **de** **Eerste Kamer** en de **Tweede Kamer**. Alle Kamerleden behoren tot een **fractie**, dat is een groep Kamerleden van dezelfde partij. Een partij die in de regering zit is een **coalitiepartij**. De andere partijen zijn **oppositiepartijen**.

De twee belangrijkste taken van het parlement zijn:

● **(mede)wetgeving**.

● **controle van de ministers**.

Om die wetgevende taak goed te kunnen uitvoeren, hebben de Eerste en Tweede Kamer een aantal rechten, zoals:

● Stemrecht, dat houdt in dat: **Kamerleden over wetsvoorstellen stemmen**.

● Recht van **initiatief**. Dat houdt in dat: **Tweede Kamerleden zelf wetsvoorstellen mogen indienen**.

● Recht van **amendement**. Dat houdt in dat: **Tweede Kamerleden wetsvoorstellen mogen veranderen**.

Wanneer een wet is aangenomen, moeten de ministers de wet uitvoeren. Om te controleren of ministers dat goed doen, heeft het parlement een aantal rechten:

● Vragenrecht.

● Recht van **interpellatie**, dat betekent een minister ter verantwoording roepen.

● Recht van onderzoek, bijvoorbeeld **onderzoek naar kindertoeslagaffaire, dat heet** **enquête**.

● Budgetrecht, dat is **het recht om de begroting goed of af te keuren**.

● Recht van motie. Dit is het recht om: **een schriftelijke mening te geven over het beleid van een minister**.

Ministers hebben ministeriële verantwoordelijkheid. Dit betekent dat: **ministers verplicht zijn in het parlement te verschijnen om informatie te geven of hun beleid uit te leggen**.

Problemen tussen parlement en een minister kunnen leiden tot het aftreden van een heel kabinet. Dit noemen we een **kabinetscrisis**.

**Begrippen hoofdstuk 7** blz. 88

**Politieke besluitvorming**: *het proces waarin politici besluiten nemen over maatschappelijke problemen en/of wensen uit de samenleving.*

**Publieke opinie**: *de mening van veel mensen over een kwestie.*

**Politieke agenda**: *onderwerpen waarvoor politici met elkaar oplossingen zoeken.*

**Prioriteit**: *welk probleem wordt als eerste aangepakt?*

**Beleidsvoorbereiding**: *politici en hun ambtenaren bedenken maatregelen om een probleem aan te pakken.*

**Ambtenaren**: *werken in opdracht van politici aan de voorbereiding en uitvoering van beleid.*

**Terugkoppeling**: *de samenleving reageert op genomen besluiten*.

**Pressiegroep / belangengroep**: *groepen die bepaalde belangen nastreven en proberen de politieke besluitvorming te beïnvloeden.*

**Lobby**: *bij politici steun vragen voor de eigen standpunten.*

**Machtsmiddelen**: *middelen om het proces van politieke besluitvorming te beïnvloeden, zoals kennis, geld, charisma en overtuigingskracht.*

**Adviesorgaan**: *deskundigen* *die* *de regering adviseren over belangrijke zaken en ontwikkelingen.*

**Agendafunctie van de media**: *ervoor zorgen dat politici zich met een probleem gaan bezighouden.*

**Informatieve functie van de media**: *informatie geven over politieke gebeurtenissen en besluiten.*

**Meningsvormende functie van de media**: *becommentariëren en kritisch volgen van overheidsbeleid.*

**Controlerende functie van de media**: *onderzoeken of beleid en maatregelen het effect hebben dat was bedoeld.*

**Spreekbuisfunctie van de media**: *mensen en organisaties de gelegenheid geven om hun mening of wensen te uiten.*

**Nationale Ombudsman**: *behandelt klachten van burgers over de overheid.*

**Samenvatting hoofdstuk 7** blz. 89

Het proces van politieke besluitvorming verloopt in vier fasen.

Fase 1: **wens wordt politiek probleem**

Fase 2: **oplossingen bedenken voor het probleem**

Fase 3: **besluit nemen**

Fase 4: **besluit uitvoeren**

Een goede manier om politici van je wensen op de hoogte te brengen is het mobiliseren van de **publieke opinie**. Dit betekent dat je via de tv, sociale media en **de krant** zo veel mogelijk mensen op de hoogte brengt van jouw wens of probleem.

Uiteindelijk krijgt het onderwerp aandacht van politici: het wordt een **politiek** probleem en komt op de **politieke agenda**. Daarna gaan bestuurders zoals wethouders en ministers bedenken hoe het probleem moet worden opgelost. Dit noemen we **beleidsvoorbereiding**. De **ambtenaren** helpen de bestuurders hierbij.

Tijdens het proces van politieke besluitvorming proberen pressiegroepen zoals **Greenpeace**, invloed uit te oefenen. Dit doen zij door openlijke acties, maar ook door te overleggen met politici, dat heet **lobbyen**. Om hun doelen te bereiken hebben pressiegroepen goede **machtsmiddelen** nodig, zoals voldoende geld, kennis en **toegang tot de media**. Wie de publieke opinie wil mobiliseren kan het beste gebruik maken van de massamedia. Deze media vervullen vijf politieke functies:

1. **Agendafunctie**;

2. **Informatieve functie**;

3. **Meningsvormende functie**;

4. **Controlerende functie**;

5. **Spreekbuisfunctie**.

Als individuele burger kun je ook van alles doen om de aandacht te krijgen van de politiek, zoals: **persoonlijk contact opnemen met politici, demonstreren, een klacht of bezwaarschrift indienen**.