Vak: Maatschappijwetenschappen
Onderdeel: Samenvatting ‘Pluriforme samenleving’ H2

**H2: De pluriforme samenleving**

**Deelvragen van dit hoofdstuk zijn?**

- Hoe ziet de culturele diversiteit in Nederland eruit?

- Wat zijn kenmerken van een pluriforme samenleving?

**Diversiteit in de samenleving**

Diversiteit (verscheidenheid) zie je op verschillende plekken terug in de samenleving, namelijk:

- de straat/ woonwijk;

- de klas;

- de werkomgeving;

- de vrijetijdsgroeperingen, zoals sportverenigingen;

- …

Overal kom je mensen tegen met een andere levensstijl, godsdienst of afkomst dan jij!

**De Nederlandse Grondwet**

Gelijkheidsbeginsel (Artikel 1 Nederlandse Grondwet)

“ Iedereen is voor de wet gelijk, het is verboden om anderen te discrimineren vanwege huidskleur, geloof, levensovertuiging, sekse, politieke mening of om welke reden dan ook”.

Culturele diversiteit wordt gewaarborgd door de Nederlandse Grondwet:

- ‘ Gelijkheidsbeginsel’ (Artikel 1 Grondwet)

 Geen disdriminatie/ Geen racisme

- Vrijheid van geloof (Artikel 6 Grondwet)
- Vrijheid van meningsuiting (Artikel 7 Grondwet)
- Vrijheid van vereniging en vergadering (Artikel 12 Grondwet)

**Pluriforme samenleving en tolerantie**

Pluriforme samenleving:

“ een samenleving van verschillende culturen en leefstijlen”.

Een plurirforme samenleving kan alleen bestaan met ‘ tolarantie’:

Tolerantie:
“ je accepteert dat groepen mensen anders leven dan jij en dat ze andere opvattingen hebben”.

**Nederland meer en meer pluriform:**

De Nederlandse samenleving is meer en meer pluriform geworden na 1945 door:

- migratie vanwege politieke/ godsdienstige motieven;

- migratie vanwege economische motieven (werk/ studie);

- migratie vanwege persoonlijke motieven (gezinsvorming en gezinshereniging)

**Multiculturele of multi- etnische samenleving**

Er wonen veel mensen met een ‘migratie- achtergrond’ in Nederland.

Daarom wordt Nederland ook wel genoemd:

- een multiculturele samenleving;

- een multi – etnische samenleving.

 (Etnisch: ‘ volk’)

**Kenmerken van de pluriforme samenleving**

De pluriforme samenleving heeft enkele duidelijke kenmerken.
Bevolkingsgroepen hebben verschillende:

- waarden en normen;

- leefstijlen en gewoonten;

- geloofsrichtingen;

- geschiedenis.

*Verschillende waarden en normen:*

Wanneer waarden en normen van tussen subculturen van elkaar verschillen, kunnen er (cultuur-) botsingen ontstaan;

Bijvoorbeeld over:

- rolverdeling tussen meisjes/ jongens of man/ vrouw;

- acceptatie van LHBTI;

- scheiding van Kerk en staat;

- wel/ geen vrije partnerkeuze;

- uiten van seksualiteit en hebben van seks;

- alcohol en drugs

- ….

Veel conflicten over waarden en normen zijn op te lossen met wetten;

 De wet geeft precies aan wat wel en niet mag!

* Soms is een wet niet helemaal duidelijk.
Bv. Wanneer is er sprake van ‘ belediging’?
Bv. Wanneer is er sprake van oproepen tot geweld/ opruiing?

 Bv. Wanneer is er sprake van discrminatie?

Uiteindelijk kan de (onafhankelijke) rechter bepalen of bovenstaande zaken vallen onder ‘ vrijheid van meningsuiting’ of strafbaar zijn!

*Verschillende leefstijlen en gewoonten:*

* Iedere subcultuur heft zo zijn eigen feesten/ feestdagen;

 Bv. Christenen vieren Pasen en Kerstmis
 Bv. Moslims vieren het Offerfeest en het Suikerfeest

 Bv. Hindoes vieren Holi
 De manier waarop ieder zijn feesten vier verschilt van elkaar.

* Groepen met een niet- westere achtergrond, zoals Surinaamse en Chinese, hebben vaak een meer **‘ collectivistische cultuur’.**
Ook wel een ‘ wij- cultuur’ genoemd.
*Daarin is de familie een hechte groep die altijd voor elkaar opkomt.*Voordeel: bidet bescherming.
Nadeel: Kan als beklemmend/ verstikkend ervaren worden.
* De westerse cultuur, waaronder de Nederlandse cultuur, is meer een ‘ individualistische cultuur’. Een ‘ ik- cultuur’.
*Persoonlijke vrijheid, succes, individuele prestaties en eigen verantwoordelijkheid zijn daarin heel belangrijk.*

*Verschillende geloofsrichtingen:*

* Binnen de Nederlandse pluriforme samenleving zien we verschillende geloofsrichtingen,
onder andere:

 - Christendom;
 - Moslims;
 - Jodendom;
 - Hindoeïsme;

 - Boedhisme;

 - ….

* Er zijn steeds meer mensen bijgekomen die helemaal niet geloven of niet bij een speciale godsdienst horen.
Zestig jaar geleden was dat heel anders.
Toen gingen bijna alle Nederlanders naar een / de kerk.
Vandaag de dag gaat zo een 25% van de mensen nog naar een kerk of een moskee of een andere religieuze bijeenkomst.
* Binnen godsdiensten zien we verschillende stromingen.
Mensen die heel strikt leven volgens de regels van het geloof en mensen die er op een lossere of meer persoonlijke manier mee omgaan.

*Verschillende geschiedenis:*

* In een pluriforme samenleving heeft iedere etnische groep een eigen geschiedenis;

 Bv. Nederlanders: de tweede wereldoorlog en de vervolging van Joden

 Bv. Chinezen: vanaf 1921 de opkomst van het communisme, nog steeds de staatsvorm
 Bv. Suriname: 1863 Afschaffing van de slavernij en
 1975 Suriname onafhankelijk van Nederland
 Bv. Syriers: 2011 burgeroorlog in Syrie

Iedere etnische groep wil (h)erkenning voor zijn/ haar verleden,

Onder andere in de vorm van monumenten (zoals Slavernij- momument of Holocaust- monument, maar ook vermelding in de schoolboeken).

**Maatschappelijke problemen**

* Immigratie leidt (soms ook) tot problemen in de samenleving, zoals:
* Polarisatie:
bv. Tussen voorstanders Zwarte Piet en tegenstanders daarvan;

 bv. Over het ritueel slachten van dieren voor religieuze feesten bij moslims;
 bv. Wel/ geen vrije dagen voor religieuze feestdagen van mensen met een
 bepaalde godsdienst (niet alleen christelijke feestdagen);

 bv. Discriminatie en racisme in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
 en woningmarkt;

 Sommige van deze onderwerpen (bv. Discriminatie en racisme) kan de overheid bij wet aanpakken, maar andere thema’s moeten vooral opgelost worden door burgers zelf, bv. door een maatschappelijk debat.

**Ontwikkelingen in Nederland**

* 1 januari 2020: 4.2 miljoen mensen met een migratie- achtergrond in Nederland;

 2005 was dat aantal 3.1 miljoen.

* In de grote steden wonen meer mensen met een migratie- achtergrond dan autochtonen;
* De meeste groepen hebben een Europese, Indische, Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse of Arubaanse achtergrond.
* 1 januari 2020: 4.2 miljoen mensen met een migratie- achtergrond in Nederland;

 2005 was dat aantal 3.1 miljoen.

* In de grote steden wonen meer mensen met een migratie- achtergrond dan autochtonen;
* De meeste groepen hebben een Europese, Indische, Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse of Arubaanse achtergrond.