# Begrippenindex syllabus maatschappijwetenschappen vwo 2020

|  |  |
| --- | --- |
| (Gefaseerde) onderzoeksopzet | 11 |
| Acculturatie | 15 |
| Afhankelijkheidstheorieën (over de economische (onder)ontwikkeling van staten) | 36 |
| Afspiegelingsmodel over politieke representatie | 47 |
| Barrièremodel | 93 |
| Bestuurlijke schaalvergroting | 45 |
| Betrouwbaarheid | 11 |
| Binding | 41 |
| Confessionalisme | 18, 72, 73 |
| Conflict | 28 |
| Conflict-paradigma | 10, 19, 26, 28, 42, 59, 64 |
| Conflictmodel | 31 |
| Cultureel kapitaal | 14 |
| Culturele gevolgen van het proces van globalisering en internationalisering | 33 |
| Cultuur | 16 |
| De belangrijkste EU-instellingen | 38 |
| De Europese Unie | 38 |
| Democratisering | 62 |
| Depersonalisering | 61 |
| Dilemma van collectieve actie | 50 |
| Dimensies van Hofstede | 17 |
| Economisch kapitaal | 14 |
| Emotionele identificatie | 56 |
| Enculturatie | 15 |
| Evolutionistische theorieën (over de economische (onder)ontwikkeling van staten) | 35 |
| Externe collectieve identiteit | 16 |
| Externe soevereine macht | 62 |
| Formalisering | 61 |
| Formele groepen | 43 |
| Formele macht | 24 |
| Fragiele staten | 32 |
| Functies van politieke partijen | 46 |
| Functies van socialisatie | 15 |
| Functionalisme-paradigma | 9, 19, 26, 28, 42, 58, 64 |
| Functionele identificatie | 56 |
| Gemankeerde communicatie | 45 |
| Generaliseerbaarheid | 11 |
| Generalisering versus pluralisering | 71 |
| Gezag | 25 |
| Globalisering | 63 |
| Globaliseringsprocessen en de positie van de nationale staat | 51 |
| Groepsvorming | 43 |
| Harmoniemodel | 30 |
| Het ontstaan van het statensysteem | 31 |
| Hypothese | 11 |
| Identiteit | 16 |
| Ideologie | 18 |
| Ideologie van de modernisering | 65 |
| Indicatoren van democratie | 48 |
| Individualisering | 59 |
| Informele groepen | 43 |
| Informele macht | 24 |
| Ingroup | 43 |
| Institutionalisering | 60 |
| Integratie | 61 |
| Internationaal recht | 35 |
| Internationale conflicten | 29 |
| Interne soevereine macht | 62 |
| Kanttekeningen bij de sociale cohesie binnen de moderne samenleving | 70 |
| Kanttekeningen bij de vorming van de identiteit in de moderne samenleving | 67 |
| Kanttekeningen bij het democratiseringsproces | 62 |
| Kenmerken van de moderne westerse samenleving | 65 |
| Kenmerken van instituties | 45 |
| Law of anticipated reactions | 27 |
| Liberale theorieën over het gedrag van nationale staten ten opzichte van elkaar | 23 |
| Liberalisme | 18, 73 |
| Macht | 24 |
| Macht en gezag in onderzoek | 27 |
| Marxistische theorieën over het gedrag van nationale staten ten opzichte van elkaar | 23 |
| Modellen van politieke besluitvorming | 91 |
| Nadelen van rationalisering | 58 |
| Natievorming | 50 |
| Nature | 15 |
| NAVO | 38 |
| Normatieve identificatie | 56 |
| Nurture | 15 |
| Onderzoeksmethoden | 12 |
| Ontwikkelingen binnen het democratiseringsproces | 62 |
| Ontwikkelingen in de Nederlandse cultuur en identiteit | 53 |
| Opkomende staten (BRICS-landen) | 32 |
| Outgroup | 43 |
| Paradigma | 9 |
| Paradoxen van modernisering | 71 |
| Partijenmodel over politieke representatie | 48 |
| Politiek gezag | 25 |
| Politiek psychologische theorieën over het gedrag van nationale staten ten opzichte van elkaar | 24 |
| Politieke betrokkenheid | 45 |
| Politieke cohesie | 45 |
| Politieke conflicten | 29 |
| Politieke cultuur | 17 |
| Politieke ideologie | 18 |
| Politieke institutie | 46 |
| Politieke macht | 25 |
| Politieke samenwerking | 30 |
| Politieke socialisatie | 17 |
| Positietoewijzing | 54 |
| Positieverwerving | 54 |
| Primaire groepen | 43 |
| Primaire socialisatie | 15 |
| Rationalisering | 57 |
| Rationeel versus emotioneel | 72 |
| Rationele actor-paradigma | 10, 27, 29, 43, 59 |
| Realistische theorieën over het gedrag van nationale staten ten opzichte van elkaar | 22 |
| Redenen om niet langer bij een groep te horen | 44 |
| Representatie | 47 |
| Representativiteit | 47 |
| Representativiteit (in een onderzoek) | 11 |
| Rolmodel over politieke representatie | 47 |
| Samenwerking | 30 |
| Secundaire groepen | 43 |
| Secundaire socialisatie | 15 |
| Significantie | 12 |
| Sociaal constructivistische theorieën over het gedrag van nationale staten ten opzichte van elkaar | 23 |
| Sociaalconstructivisme-paradigma | 10, 20, 26, 29, 42, 64 |
| Sociale categorie | 44 |
| Sociale cohesie | 44 |
| Sociale identiteit | 16 |
| Sociale institutie | 45 |
| Sociale ongelijkheid | 22 |
| Socialisatie | 13 |
| Socialisme/sociaaldemocratie | 18, 73, 74 |
| Soorten sociale ongelijkheid | 22 |
| Staatsvorming | 61 |
| Stereotypen | 14 |
| Stromenmodel | 94 |
| Subculturen | 16 |
| Systeemmodel | 91 |
| Tertiaire socialisatie | 15 |
| Typen bindingen tussen mensen | 42 |
| Validiteit | 11 |
| Veiligheidsdilemma van nationale staten | 31 |
| Verandering | 57 |
| Verhouding | 21 |
| Verzelfstandiging versus verafhankelijking | 71 |
| Vijf fasen in de ontwikkeling van nieuwe groepen | 43 |
| Voordelen van rationalisering | 58 |
| Vormen van internationale samenwerking | 36 |
| Vorming | 13 |