Sociologie casus Haagse Sjon

**Inter-relationele samenhang:**

Gedrag

Sociale interactie

Omgeving/ structuur

**Sociologische hoofdvraagstukken:**

Rationalisering

Cohesie

Ongelijkheid

**Ongelijkheid:**

Sjon ervaart dat hij ongelijk is, of ongelijk behandeld wordt. Hij krijgt weinig kansen en ziet ook dat hij in de samenleving weinig kansen krijgt.

**Cohesie:**

Dit heeft Sjon wel met zijn gezin en de voetbalvereniging maar in mindere mate met de systeemwereld. 🡪 dit zie bijv. terug als hij in conflict geraakt met de woningbouw.

**Rationalisering:**

Je hoort je op een bepaalde manier te gedragen en dan is het goed. Sjon is meer een man van zijn gevoel en emotie, en vanuit dit handelt hij dan ook.

* De samenleving ontwikkeld zich snel en Sjon kan hier niet in mee door gebrek aan kennis en kansen.

**Het begrip ongelijkheid:**

Heeft te betrekking op de ongelijkheid(heden) die zich tussen de leden van een samenleving kunnen voordoen.

Voorbeelden hiervan zijn:

* In welke mate er inkomstenongelijkheid is.
* Verschil tussen uurloon
* Op basis van opleidingsniveau
* De afkomst van iemand van invloed op de arbeidsmarkt

**Begrip Cohesieprobleem:**

Heeft betrekking op de mate van samenhang (sociale structuur) die samenlevingen naar binnen en naar buiten vertonen.

Voorbeelden hiervan zijn:

* Wat houdt de samenleving bijeen.
* Hoe komt orde tot stand.
* Hoe hoog is het zelfmoordpercentage in een land.
* Hoe hangt de mate van alcoholgebruik samen met de samenhang in een samenleving.

**Begrip Rationalisering- of identiteitsprobleem:**

In welke mate hebben moderniseringsprocessen zich binnen en tussen samenlevingen voltrokken en hoe beïnvloed deze het zelfbeeld van individuen en groepen.

Voorbeelden hiervan zijn:

* In welke mate verschillen de moderniseringsprocessen die zich tussen landen hebben voorgedaan.
* In welke mate hebben deze invloed op ons denken, voelen en handelen.
* Wat is de invloed van religie op modernisering zoals democratisering en bureaucratie.

**Sociaal verschijnsel:**

Je kijkt of er meer mensen last hebben van een soortgelijke situatie of dat het één individu betreft:

De achterstandssituatie van Sjon staat niet op zich. Meer mensen hebben hier last van die zich in Nederland bevinden en vertonen soortgelijk gedrag als Sjon. 🡪 dit kun je zien als Deviant gedrag.

**Symbolisch Interactionisme:**

Sjon is zowel een product als een producent van zijn samenleving.

Interdependentie of Solidariteit:

Hoe groter de interdependenties zijn tussen de leden van de samenleving, des te geringer is de waarde van het bezit van wapens als hulpmiddel, des te groter is de waarde van zelfbeheersing en des te meer zelfbeheersing zullen mensen hebben.

* De interdependentie binnen een supportersgroep is groot waardoor er in die groep elkaar wordt gesteund en elkaar wordt geholpen. Maar deze interdependentie is er niet tussen twee verschillende supportersgroepen waardoor deze steun (de zelfbeheersing) wordt omgezet naar de waarde om elkaar te haten en elkaar door middel van (wapens) elkaar te lijf te gaan en met elkaar te vechten of uit te schelden. 🡪 deze supportersgroepen hebben tegengestelde belangen waardoor ze elkaar niet zien en hierdoor overgaan bij de voetbalwedstrijd tot geweld.

**Verschillende Normen:**

* Morele normen: zijn bijv. geloofsovertuigingen (niet stelen, niet moorden, niet vreemdgaan etc.)
* Juridische normen: dit zijn alle opgenomen in de wet.
* Sociale Normen: hoe iemand zich moet gedragen 🡪 vroeger zag je dit vooral terugkomen als een man gedraagt zich zus en een vrouw gedraagt zich zo (dit is een voorbeeld) 🡪 hoe meer je hieraan voldoet hoe meer status je vaak hebt binnen een bepaalde groepering.

**Materialisme:**

Carl Marx: “het is niet het bewustzijn van mensen dat hun zijn bepaald, maar omgekeerd, hun maatschappelijke zijn dat hun bewustzijn bepaald”.

De plek die jij inneemt in de samenleving op de sociale ladder, die bepaald hoe jij over de wereld denkt en hoe jij je gedraagt.

Als je hoog op de ladder staat, succesvol bent, bepaald dat hoe jij je gedraagt en aan welke regels je houdt. Dit omdat deze (maatschappelijke) regels (normen, waarden) je dan goed uitkomen.

Als je laag op de ladder staat en geen geld of mogelijkheden hebt, dan bepaald dat hoe jij je gedraagt en of je je aan bepaalde regels houdt. 🡪 als je een laag maatschappelijk zijn hebt (weinig geld, weinig kansen) dan heb je vaak ook weinig met de Idealisme visie want dat levert je niets op.

**Idealisme visie:**

Als je hoog op de ladder staat zijn dit belangrijke waarden en normen waar je je aan houdt, en hoe je tegen bepaalde dingen aankijkt, dit omdat dit je iets oplevert.

* Politieke denkbeelden
* Juridische denkbeelden
* Godsdiensten
* Kunstzinnige denkbeelden

**Institutionalisering van gedrag:**

Er is sprake van institutionalisering wanneer gestandaardiseerde gedragspatronen van denken en doen, al dan niet bewust, in een bepaalde situatie komen vast te liggen voor een groepering.

Bepaald gedrag wordt gekoppeld aan bepaalde groepen.

Rijke mensen gedragen zich op een bepaalde specifieke manier 🡪 hebben bepaalde politieke denkbeelden, ideeën over bepaalde wet en regelgeving en zelf bepaalde muziek voorkeur.

Je doet vaak dingen omdat anderen dit van je verwachten 🡪 Sjon gedraagt zich zo bij de voetbalvereniging omdat andere ‘hooligans’ dit ook van Sjon verwachten. Het gedrag wat je verwacht bij een groep hooligans is geïnstitutionaliseerd omdat mensen in de samenleving hier een bepaald gedachte of ideeën hebben hoe hooligans zich (behoren) gedragen. 🡪 mensen hebben een bepaald verwachtingen patroon hoe een hooligan zich gedraagt. Ook gaan mensen zich zo gedragen om aan te sluiten bij een groep, om ergens bij te horen zo geldt dit ook voor Sjon.

Institutionalisering bij Sjon:

1. Het aannemen van een collectief bepaald gedragspatroon helpt om op een sociaal geaccepteerde wijze aan je individuele behoefte te voldoen.

Door te doen wat de samenleving of groepering van je verwacht helpt het om je persoonlijke doelen te behalen.

Sjon gedraagt zich bijv. bij de voetbalvereniging op een bepaalde manier omdat het je iets oplevert 🡪 vriendschap, steun, plezier, cohesie.

1. Het aanleren van een collectief bepaald gedragspatroon voorziet in een maatschappelijke behoefte aan nieuwe leden.

Als groep sta je sterk (voetbalsupporters) 🡪 als groep ben je overtuigd dat wat je doet in het leven, in een bepaalde situatie goed is en hoe jij over dingen denkt goed is (waar is). 🡪 dit heet Sociocentrisme.

1. Door het uitdragen van een collectief bepaald gedragspatroon kunnen mensen anticiperen op elkaars gedrag (rol).

Je voelt je veilig in de samenleving omdat je gedrag kunt voorspellen 🡪 je weet binnen een voetbalvereniging wat voor gedrag je kunt verwachten als supportersgedrag.

Sjon is voor veel mensen impulsief of zelfs eng, dit omdat hij geen voorspelbaar gedrag heeft. Het kan bij hem van tijd tot tijd verschillen en of plaats afhankelijk zijn. 🡪 dit zie je terug in de ruzie wat hij heeft met de man die hem helpt bij de verbouwing van zijn growshop.

Mensen uit een andere cultuur kunnen ook anders op bepaalde dingen reageren.

Een samenleving kan ook zo reageren op mensen of groeperingen 🡪 dit zie je bijv. terug bij hooligans, hun gedrag is vaak onvoorspelbaar (wel of niet vechten, ruzie maken, dingen kapot maken). 🡪 Sjon wordt bijv. ook ontweken vanwege het steeds kunnen veranderen van zijn gedrag.

1. Collectief bepaalde gedragingen zorgen ervoor dat **WIJ** onderscheiden wordt van **ZIJ**. Het zorg voor sociale controle.

In een samenleving is er behoefte aan een WIJ gevoel en dat WIJ gevoel krijg je alleen door een ZIJ te creëren (in-groups & out-groups).

Dit zie je bij Sjon ook terug, het WIJ gevoel is binnen de voetbalvereniging er groot. De ZIJ, zijn in dit geval bijv. de supporters van een andere vereniging of zelfs de politie.

**Institutionalisering is het aannemen van collectieve gedragingen of het aannemen van collectieve ideeën doormiddel van je socialisatie.**

**Deviantie:**

Zichtbaar afwijkend gedrag vertonen. Afwijken van de algemeen geldende waarden- en normen.

De plaats bepaald ook of iets als afwijkend wordt gezien. 🡪 bepaald gedrag wordt wel/ niet geaccepteerd door een bepaald groep.

Sjon woont in de Schilderswijk dus dit is een bepaald soort buurt waar hij woont en omdat hij conflict heeft met de woningbouw gaan ze hem geen woning geven in een hoge klasse wijk en blijft hij zitten met de situatie waarin hij nu zit. Dit omdat er bijv. geen andere huizen beschikbaar zijn in de Schilderswijk.

**Dysfunctionele gevolgen van Deviantie:**

Afwijkend gedrag kan leiden tot desorganisatie binnen een maatschappij. Gezamenlijke doelstellingen komen in gevaar en men kan niet maximaal functioneren.

Binnen een samenleving heb je ook doelstellingen, dingen zoals 🡪 veel geld verdienen, zo gelukkig mogelijk worden, gewoon met rust gelaten worden etc. en iemand (anders) kan dit in gevaar brengen door middel van zijn gedrag (deviant gedrag).

Een ander gevolg hiervan kan zijn is dat afwijkend gedrag kan de organisatie van een maatschappij ontregelen doordat niet-overtreders niet meer bereid zullen zijn hun rol adequaat te vervullen.

Mensen gaan zich niet meer aan de regels houden omdat andere zich ook niet aan deze regels houden. Vaak wordt dan gedacht waarom zou ik het wel doen…

Afwijkend gedrag kan het gevoel van vertrouwen wat er heerst in een samenleving aantasten. Het vertrouwen betekent in deze: dat ieder zijn rol naar behoren zal invullen in overeenstemming met de regels.

Voorbeeld: je vertrouwd op je voetbalteam dat ieder zijn taak uitvoert 🡪 als mensen toch steeds de regels overtreden heb je er ook geen vertrouwen meer in dat je de voetbal wedstrijd wint en je hebt dan ook geen vertrouwen meer in elkaar omdat anderen de regels beginnen te overtreden.

Mensen die niet mee kunnen in de samenleving ‘wisselen’ we vaak ook net zoals bij een voetbalwedstrijd. Dit door bijv. ze in een instelling te plaatsen of door ze aan therapieën te binden, of zelfs in de gevangenis te plaatsen.

**Functionele gevolgen van Deviantie:**

* Soms is het niet naleven van de regels een bewuste keuze om het algemeen belang te dienen (bijv. staken).
* Deviantie kan ook fungeren als een soort veiligheidsklep (ventielzede, gedoog beleid 🡪 denk bijv. aan carnaval).
* Deviantie kan leiden tot duidelijkere regelgeving. Door afwijkend te zijn maakt men de noodzaak voor verduidelijking zichtbaar (denk bijv. aan de wet en regelgeving hoe die opgesteld of veranderd moet worden).
* Deviantie kan leiden tot samenhorigheid, oftewel samen tegen de overtreder(s). Of samen de overtreders opnieuw proberen te laten integreren.

**Anomie of normloosheid:**

Volgens Durkheim is er (in meer of mindere) mate sprake van anomie wanneer er binnen een samenleving sprake is van een gebrek aan overeenstemming tussen de aanwezige culturele doelen/ verlangens en algemeen aanvaardbare middelen/ normen om deze doelen te bereiken.

Volgens Merton ligt anomie aan het gebrek aan overeenstemming tussen de cultuur (Waarden- en Normen) en structuur (doelen en middelen) van een samenleving.

Hoe meer een samenleving het belangrijk vindt om succesvol te zijn door bepaalde eisen daaraan te stelen, zoals goede baan, dure auto etc. hoe frustrerender het wordt voor mensen in de samenleving die dit niet kunnen bereiken 🡪 Dit kan leiden dat zij aandrang voelen om het op een andere manier te proberen om ook deze doelen te bereiken.

De verwachtingen die mensen samen creëren om zo te zeggen dat iemand er wel of niet bij hoort kunnen leiden tot criminaliteit omdat sommige mensen niet de mogelijkheden hebben of de middelen om erbij te horen.

De cultuur stelt je allemaal grote doelen maar de structuur (overheid, wet en regelgeving, de kansen die je krijgt, opleidingsniveau) zorgen ervoor of je ook die doelen kunt bereiken.

**Dus samengevat hoe Merton denkt:**

Het is niet hoe hard je straft of mensen zich wel of niet aan bepaalde regels houden, het heeft met de anomie te maken. De afstemming tussen wat zou ik moeten hebben en wat ik eigenlijk heb. 🡪 de druk wordt zo groot dat je uiteindelijk zegt ik stell het wel want dan heb ik het teminste (deviant gedrag vertonen).

**Mertons aanpassingsvormen:**

* Conformisten:

Accepteren de doelen die de cultuur hen aanprijst. Zij hebben zich tevens de normen eigen gemaakt ten aanzien van de wijze waarop men deze doelen wel of niet mag bereiken.

* Vernieuwers/ Innovatievers:

Hebben de cultuur voorgeschreven doeleinde overgenomen zonder de normen te hebben geïnternaliseerd die betrekking hebben op de middelen waarmee dit doel legitiem mag worden bereikt 🡪 zij verzinnen andere manieren om de doelen te bereiken zoals bijv. stelen.

* Ritualisten:

Hebben de hoop opgegeven de voorgeschreven doelen van de samenleving te kunnen bereiken. Zij houden zich echter wel aan de normen en legitieme middelen die de samenleving hen voorschrijft. 🡪 zij willen wel een goede baan of gewoon werk en mee willen met de kansen die het onderwijs biedt.

* Retraitisten:

Hebben geprobeerd zich de doelen eigen te maken maar zijn hierin niet geslaagd. 🡪 zij hebben de doelen en middelen van de samenleving verworpen (bijv. zwervers).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aanpassingsvorm | Cultureel voorgeschreven doelen | Institutioneel vastgelegde middelen |
| Conformist | + | + |
| Vernieuwers | + | - |
| Ritualisten | - | + |
| Retraitist | 0 | 0 |