De Marokkanenpaniek. Een geïntegreerde morele paniekbenadering van het stigma ‘Marokkaan’ in Nederland.

Abdessamad Bouadid

De stellingen

Proefschrift gerelateerd

1. De crux van de morele paniektheorie is de ‘misplaatstheid’ van maatschappelijke reacties.
2. De integratie van de klassieke morele paniektheorie en de stigma-theorie in één ‘geïntegreerde morele paniektheorie’ is een verrijking voor de labelingtheorie.
3. De maatschappelijke reacties op ‘Marokkanen’ in Nederland zijn te kenschetsen als een klassieke morele paniek, omdat ze ‘misplaatst’ zijn gericht op manifeste maatschappelijk ingrijpende incidenten, maar eigenlijk gaan over ongewenst geachte sociale, culturele en morele (en economische) veranderingen in de samenleving.
5. Marokkaanse Nederlanders hebben meer baat bij een zelf aangewezen Marokkaans-Nederlandse folk hero dan een door de meerheidscultuur aangewezen folk saint.

Niet-proefschrift gerelateerd

6. Van mensen eisen dat ze zich aanpassen aan de meerheidscultuur druist in tegen de Westerse waarden van individuele vrijheid en gelijkheid.
7. De multiculturele samenleving is mislukt. Het is ons niet gelukt om mensen met verschillende culturen gelijkwaardig te behandelen.
8. De vrijheid van meningsuiting impliceert niet de vrijheid om te beledigen.
9. Het weigeren om handen te schudden uit religieuze overtuiging moet worden geaccepteerd en heeft niets te maken met genderongelijkheid.
10. Alle Nederlanders moeten voor wat betreft de oververtegenwoordiging van Marokkaanse Nederlanders in de criminaliteitscijfers de hand in eigen boezem steken en niet alleen de Marokkaanse gemeenschap.

Buiten de beschouwing van wetenschappelijke verdedigbaarheid

11. Polen, Turken en asielzoekers, veel sterkte met de morele paniek die jullie de komende jaren ten deel zal vallen!