**Demokracja w znaczeniu etymologicznym**

Demokracja to pojęcie wieloznaczne. Słowo „demokracja” jest połączeniem dwóch innych słów greckich demos (lud) i kratos (władza), a więc etymologicznie znaczy dosłownie tyle, ile jest możliwych kombinacji definicji pojęcia „lud” i możliwych definicji pojęcia „władza”.

.Pojawia się już u Herodota (ok. 489 - ok. 425 p.n.e.) a później u Tukidydesa, Ajschylosa, Arystofanesa, Platona, Arystotelesa, Isokratesa i innych myślicieli starożytnej Grecji.

James Bryce twierdzi, że: „Termin demokracja od czasów Herodota używany jest do opisania tej formy rządów, w której władza państwowa ulokowana jest nie w jakiejś szczególnej klasie lub klasach, ale w członkach wspólnoty jako całości. Oznacza to, że we wspólnotach działających poprzez glosowanie, rządzi większość, ponieważ nie znaleziono żadnej innej metody mogącej ustalić w sposób pokojowy i prawny to, co jest wolą wspólnoty, gdy ta nie jest jednomyślna”.

Pojęcie demos (lud) było dwuznaczne już w starożytnej Grecji. Demos w V w. p.n.e. oznaczał ateńską (lub podobną) społeczność zebraną w zgromadzeniu ludowym.

Giovanni Sartori podaje sześć możliwych interpretacji pojęcia „lud”:

1. Lud jako dosłownie wszyscy.
2. Lud jako niedookreślona duża część, bardzo wielu.
3. Lud jako klasy niższe.
4. Lud jako byt nierozdzielny, organiczna całość.
5. Lud jako większa część wyrażona poprzez zasadę absolutnej większości.
6. Lud jako większa część wyrażona poprzez zasadę ograniczonej większości.

Zmiana sposoby definiowania i pojmowania demokracji (w stosunku do demokracji klasycznej) nastąpiła wraz z rewolucją francuską. Po raz pierwszy w sposób bezpośredni pojęcie suwerenności zostało odniesione do całego ludu. Od tego momentu to naród (koncepcja Emanuela Sieyèsa) był suwerenem.

Jednym z pierwszych filozofów, który definiował demokrację w sposób nowoczesny był Destutt de Tracy. Twierdził, że właściwą formą demokracji jest ustrój, w którym władzę sprawuje lud, ale nie bezpośrednio, a jedynie przez swoich przedstawicieli.

**Do zagadnienia Demokracja społeczna.**

Pojęcie demokratia pochodzi z V w. p.n.e. i do XIX w. było to pojęcie polityczne. To znaczy: demokracja oznaczała demokrację polityczną. Możliwe jest jednak nadawanie temu pojęciu sensu niepolitycznego czy też subpolitycznego (wówczas mówi się o demokracji społecznej czy gospodarczej).

Koncepcję demokracji społecznej przedstawił Alexis de Tocqueville. Najważniejszą jej cechą jest równość społeczna. Przeciwstawiał demokrację arystokracji i do 1848 r. pojmował demokrację raczej jako określony stan społeczeństwa niż jako pewną formę polityczną.

James Bryce demokrację społeczną definiował jako etos i sposób życia. Ideałem była demokracja amerykańska którą, zdaniem Bryce’a charakteryzowała „równość szacunku” czyli etos egalitarny. Demokracja społeczna to takie społeczeństwo, którego etos wymaga od ludzi traktowania się jako równych pod względem społecznym.

Zdaniem Giovanniego Sartoriego pojęcie demokracji społecznej odnosi się także, przez implikację, do sieci demokracji podstawowych czyli małych społeczności i stowarzyszeń obywatelskich, które mogą rozwijać się w całym społeczeństwie.