Aardrijkskunde leerdoelen.

**Welke indicatoren je moet gebruiken om welvaart, welzijn, demografische, politieke en sociaal-culturele kenmerken te meten:**

* Welvaart: BNP per inwoner berekenen, nadeel: het is een gemiddelde, en er zijn dus uitschieters naar boven en naar beneden.
* Welzijn: VN-Index of welzijnsindex – levensverwachting, analfabetisme
* Demografisch: hoogte van geboorte en sterftecijfer
* Politiek: democratie, dictatuur, onderdrukking van bevolkingsgroepen
* Sociaal-cultureel: verschillen tussen man en vrouw, samenstelling van de beroepsbevolking, telefoon/computer toegang, schoon drinkwater.

**Hoe het wereldbeeld er voor die indicatoren eruit ziet:**

- De levensverwachting is sinds 1990 met ruim 6 jaar toegenomen, dat is erg goed. Dit komt door betere voorzieningen en door hulp van andere landen.

- Ook met de geboorte zijn er nu veel betere voorbehoedsmiddelen en samen met geld voor betere voorzieningen, kunnen vooral arme gezinnen ook minder kinderen krijgen omdat geld of voedsel beter kan worden betaald. Ook al zijn er veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd, daalt de vruchtbaarheid.

- Het onderwijs en analfabetisme was vroeger veel meer dan nu

- Er waren vroeger veel meer niet ‘vrije staten’ dan nu. Wel 33 meer. In de loop van de tijd zijn er veel meer (gedeeltelijk) vrij geworden.

- Vroeger was er meer discriminatie in de vrouwen, ze waren zwakker en moesten voor het gezin zorgen. Tegenwoordig is dit minder, vrouwen kunnen ook voor geld zorgen door te werken.

- Vroeger was er nog veel minder sociale media of computertoegang. Tegenwoordig is onze wereld steeds meer gemoderniseerd en geglobaliseerd. Dingen kunnen nu via computers geregeld worden of andere moderne apparatuur.

**Hoe je die indicatoren kunt gebruiken om landen met elkaar te vergelijken en om de wereld in te delen in groepen van landen:**

Je kunt hiermee vaststellen hoe goed of slecht mensen het in een land hebben (welzijn), en hoe hoog het BNP ten opzichte van andere landen en ten opzichte van het welzijn in een land.

**Hoe je een land dat behoort tot het centrum tot de semi-periferie daar en tot de periferie kunt herkennen en typeren op economisch, demografisch en sociaal en politiek terrein:**

Centrumland: stabiele goede economie, een hoger sterftecijfer dan geboortecijfer, man en vrouw zijn gelijk en vaak democratie.

Semi-periferie: groeiende instabiele economie, een hoger geboortecijfer dan sterftecijfer, de man staat boven de vrouw en er is vaak corruptie in het land.

Periferie: instabiele economie, geboortecijfer is hoger dan het sterfte cijfer, de man staat ver boven de vrouw, veel corrupte (dictatuur) in de politiek.

**Dat cultuurelementen vanuit gebieden van oorsprong kunnen zijn verspreid (diffusie) door kolonialisme en door migratie:**

Cultureel: cultuurgebieden

Demografisch: bevolkingsspreiding en dichtheid, bevolkingsgroei (fase in de demografische transitie), demografische druk, leeftijdsopbouw, kindersterfte, vruchtbaarheid

Economisch: BBP (bruto binnenlands product), inkomen (per capita), koopkracht, beroepsbevolking

Politiek: democratisch gehalte, mensenrechten, samenwerkingsverbanden

Sociaal: analfabetisme, verstedelijkingsgraad en -tempo.

**De ontwikkelingen in de afgelopen vijftig jaar in productie, handel en consumptie van voedsel:**

Gewassen die speciaal voor de handel geteeld worden, zijn handelsgewassen. Slechts 15% van de granen wordt verhandeld, 50 jaar geleden was dat maar 3%. Dit is een voorbeeld van geglobaliseerde landbouw. Er wordt mondiaal gehandeld en geïnvesteerd in landbouwproducten. Je ziet dat veel vlakke gebieden met een gematigd klimaalt en vruchtbare bodems goed geschikt zijn voor voedselproductie, veel mensen willen daar dan ook wonen. Tegenwoordig kan voedsel ook uit andere gebieden worden aangevoerd. Ook al wordt 85% van het geproduceerde voedsel in het land zelf opgegeten.

**De verschillen tussen exportlandbouw en voedsellandbouw:**

Exportlandbouw is grootschalige gemechaniseerde (gerobotiseerde) landbouw gericht op de wereldmarkt.

**De grootste toename van de exportlandbouw:**

Centrumlanden willen graag zo goedkoop mogelijk spullen importeren, dus vergroten ze hun comparatieve voordelen doordat ze hun boeren steunen met landbouwsubsidies. Vooral tussen 2014 en 2020 subsidieert de EU erg veel, wel 20% van de waarde v.d. totale landbouwproductie. Door de subsidies wordt de productie moderner en de kostprijs lager.

**In welke natuurlijke systemen de voedselzekerheid bedreigd wordt:**

In landschappen waar het te droog, te koud, te regenachtig, te bergachtig is wordt de voedselzekerheid bedreigd.

**Welke groepen het meest kwetsbaar zijn bij voedseltekorten:**

De alleenstaande moeders, de grote families.

**Welke hulporganisaties zich met welke soorten hulp op voedselzekerheid richten:**

* Internationale organisatie: de Verenigde Naties (FAO)
* Gouvernementele organisaties (werken op regeringsniveau)
* Ngo’s, niet gouvernementele organisaties: Oxfam, werken buiten de overheid.

3 soorten hulp:

* Noodhulp: de hulp is bedoeld om levensbedreigende situaties op te lossen (op korte termijn). Nou het hulp moet dus tijdelijk zijn en Alleen worden verstrekt op de plaats waar het nodig is.
* Wil je echter de voedselsituatie duurzaam verbeteren dan is projecthulp beter.
* Nog beter is een langdurig ontwikkelingsrelatie met een land aan te gaan en programmahulp voor de lampen of de gezondheidszorg te geven.