Steden en burgers in de Lage Landen:

1050: Opkomst van een stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten.

1700: Bloeiperiode van de Republiek (‘Gouden Eeuw’) voorbij.

Inhoudsopgave

[2.1 2](#_Toc87019608)

[Verandering in Europa in de Late ME 2](#_Toc87019609)

[De Lage Landen worden één van de meest verstedelijkte gebieden van Europa 2](#_Toc87019610)

[Stedelingen bevechten en kopen zelfbestuur 2](#_Toc87019611)

[Netwerken binnen en tussen verzorgingsgebieden zorgen voor noodzakelijke toestroom van poorters 3](#_Toc87019612)

[2.2 3](#_Toc87019613)

[Atrecht wordt startpunt van stedelijke dynamiek 3](#_Toc87019614)

[Atrecht wordt overvleugeld door Gent en Brugge 3](#_Toc87019615)

[Patriciërs en adel komen tegenover ambachtslieden en boeren te staan 3](#_Toc87019616)

[Vlaanderen en Brabant worden het economisch zwaartepunt van de NL’se gewesten 4](#_Toc87019617)

[Brugge wordt het handelscentrum in de Lage Landen 4](#_Toc87019618)

[Stedelijke burgerij neemt taken over van adel en geestelijkheid 4](#_Toc87019619)

[Positie van steden komt in de Late ME onder druk te staan: particularisme tegenover centralisatie 4](#_Toc87019620)

[Antwerpen neemt de leidende positie van Brugge over 5](#_Toc87019621)

[2.3 5](#_Toc87019622)

[De Nederlanden gaan tot het Habsburgse rijk behoren 5](#_Toc87019623)

[Habsburgse vorsten Karel V en Filips II botsten met steden in de Nederlanden 5](#_Toc87019624)

[In de Lage Landen begint opstand tegen de Habsburgers 6](#_Toc87019625)

[Gevolgen van de opstand 6](#_Toc87019626)

[De Republiek ontwikkelt zich tot een handelsgrootmacht 7](#_Toc87019627)

[2.4 7](#_Toc87019628)

[De regenten krijgen het voor het zeggen in de Republiek 7](#_Toc87019629)

[Waardoor kon de Republiek een tijdlang de wereldhandel beheersen? 9](#_Toc87019630)

[De steden groeien explosief, vooral in de zeegewesten 9](#_Toc87019631)

[Economische positie van Republiek verslechtert na 1648 9](#_Toc87019632)

[Rampjaar 1672 luidt einde van de Gouden Eeuw in 9](#_Toc87019633)

# 2.1

## Verandering in Europa in de Late ME

* Verandering in de landbouw leidde tot groei van de bevolking
* Ontginning van bos en heide
* Droogleggen van (overstroomde) gebieden met windmolens
* Verbeteringen van landbouwwerktuigen (bijv. de ploeg)
* Invoering van het drieslagstelsel (minder uitputting van landbouwgrond, hogere voedselproductie, overschot=handel, specialisaties.
* Opbloeiende handel gaat gepaard met groei nijverheid
  + Overschotten werden verkocht op de lokale markt.
  + Niet iedereen hoefde daardoor werkzaam te blijven in de landbouw 🡪 ontstaan specialisaties (bijv. ambachtslieden).
  + Steden hadden handelscontacten met elkaar.
  + Behalve lokale handel ook ontstaan internationale handel.
  + Ontstaan jaarmarkten voor o.a. luxeproducten.
  + Nieuw schip: de Kogge 🡪 meer vracht vervoeren.
  + Door toename handel ook toename nijverheid (grondstoffen etc.)
* Er ontstaan een monetaire economoie van grotere omvang
  + Door internationale handel werd betalen met munten een probleem 🡪 gebrek aan nationale munten.
  + Geldwisselaars hielden toezicht op de verschillende waarden.
  + Komst wisselbrief in 13e eeuw 🡪 bedrag in stad B omzetten in munten.

## De Lage Landen worden één van de meest verstedelijkte gebieden van Europa

* Gunstiger geografische omstandigheden 🡪 verschillende rivieren verbonden een groot deel van Europa met elkaar
  + Er werden ook landwegen met elkaar verbonden, soms voortbordurend op Romeinse wegen.
* Meer bescherming van landsheren, hoge edelen en geestelijken en stadbesturen 🡪 handel werd beschermd, welvaart groeide
  + Infrastructuur werd verbeterd
  + Einde aan belastingen van lagere edelen
* Meer samenwerking tussen steden 🡪 Hanze, handelsverbond in Noord-Europa

## Stedelingen bevechten en kopen zelfbestuur

* Door toenemende welvaart maken steden zich los van de landsheer.
* Stadsrechten waren hiervoor het meest gebruikte middel.
* Meeste landheren schonken stadrechten in ruil voor erkenning, belasting en militaire hulp.
* Stadsrechten hielden in:
  + Geen verplichtingen tegenover grootgrondbezitter
  + Zelfbestuur en eigen rechtspraak
  + Eigen regels voor stadsburger (poorter)

## Netwerken binnen en tussen verzorgingsgebieden zorgen voor noodzakelijke toestroom van poorters

* Steden vormden een economische en politieke eenheid 🡪 stad als centrum van een verzorgingsgebied.
* Platteland leverde voedsel voor de stad, stad verwerkte grondstoffen en zette de producten af in de omgeving.
* Jaarmarkten speelden in de lokale en internationale handel een grote rol.
* Ontstaan netwerken in verzorgingsgebieden en tussen steden
* Data werden op elkaar aangesloten
* Het leven in de stad was ongezond. Voortdurende instroom van nieuwe mensen nodig om krimp te voorkomen.
* Migratie van platteland naar kleine steden
* Migratie van kleine steden naar grote steden

# 2.2

## Atrecht wordt startpunt van stedelijke dynamiek

* Atrecht als centrum vanwege hoge landbouwproductiviteit en schapenhouderij 🡪 belangrijk voor lakennijverheid.
* Lakenhandelaren vinden zo aansluiting met het handelsnetwerk van Frankrijk tot Italiaanse stadstaten.
* Kooplieden versterkten hun positie door organisatie in gilden.
* Leningen en beleggingen waren weggelegd voor rijke kooplieden 🡪 vergroten invloed op stadsbestuur!

## Atrecht wordt overvleugeld door Gent en Brugge

* Rond 1300 nam Brugge de rol van nijverheidscentrum over van Atrecht.
* Brugge lag geografisch erg gunstig: zuidelijkste Hanze stad en verbinding tussen Zuid- en Noord-Europa.

## Patriciërs en adel komen tegenover ambachtslieden en boeren te staan

* Patriciërs 🡪 burgers die de macht hadden in de steden (vaak rijke kooplieden).
* Het gemeen 🡪 rest van de stedelijke bevolking aangevoerd door ambachtslieden.
* Spanningen over bestuur en werkomstandigheden:
* Alleen patriciërs (ca. 10%) waren onderdeel van het stadsbestuur, ambachtslieden vormden 40%.
  + Dagloners (de grote massa) hadden geen vast inkomen en deden zwaar werk
* Guldensporenslag 🡪 ambachtslieden en boeren lieten zien dat ze bestand aren tegen patriciërs en feodale heren (1302).
* Franse koning Filips de Schone wilde Vlaanderen inlijven 🡪 bondgenootschap met patriciërs.
* Van Dampierre, graaf van Vlaanderen wilde dit voorkomen 🡪 bondgenootschap met ambachtslieden, edelen en plattelandsbewoners.
* Vlaanderen won, werd geen Frans bezit maar bleef zelfstandig. Grote betekenis (zie extra info op blz. 32)

## Vlaanderen en Brabant worden het economisch zwaartepunt van de NL’se gewesten

* Rond 1300 werden Vlaanderen en Brabant het economisch zwaartepunt.
* Vlaamse handelssteden als onderdeel van een internationaal handelsnetwerk.
* Antwerpen groeide uit tot het grootste handelscentrum van West-Europa.

## Brugge wordt het handelscentrum in de Lage Landen

* Vanwege de ligging had Atrecht voor 1300 een belangrijke positie, profiteren van Noord-Franse jaarmarkten.
* Na 1300 een bloei van de scheepvaart waardoor handel grotendeels over water ging 🡪 Brugge neemt de positie van Atrecht over.
* Brugge werd onderdeel van een Vlaamse Hanze (al vanaf de 12e eeuw).
* In de 13e eeuw werd Brugge het zuidelijkste punt van de Duitse Hanze en het noordelijkste punt voor Italiaanse en Spaanse handelaren.
* Binnen het netwerk versterkte elke stad de eigen positie door:
  + Innovatie 🡪 bijv. de Kogge, aanleg van kanalen, bouw grote gebouwen voor voorraad etc.
  + Schaalvergroting 🡪 in de steden meer bouwen, op het platteland meer produceren. Daarnaast verbeteren van infrastructuur.
* Elke stad had zijn eigen positie:
  + Antwerpen 🡪 verbinding met Europese achterland
  + Brugge 🡪 veel handel in de stad en banken (eerste koopmansbeurs)
  + A’dam 🡪 haven voor graanhandel uit Oostzeegebied

## Stedelijke burgerij neemt taken over van adel en geestelijkheid

* Steden vergroten invloed op de sociale zorg 🡪 eerst in handen van de Kerk maar in late ME werd er door het stadsbestuur voor zwakkeren gezorgd.
* Ook de steden gaan zorgen voor onderwijs 🡪 grotere invloed voor de burgerij waardoor het stadsbestuur de kloosterscholen overnamen.
* Ook de stadsbesturen gaan het algemeen belang dienen 🡪 wetten, openbare gebouwen etc.
* Bedelorden en begijnhoven worden in steden gevestigd 🡪
  + Geestelijkheid wilden aansluiting vinden bij de meer individuele geloofsbeleving van stedelingen 🡪 Moderne Devotie.
  + Moderne Devotie is individuele vroomheid door het zelf lezen van christelijke werken.
  + Kerk aanvaardde dit hoewel ze bang waren voor ketterse afwijkingen in de begijnhoven (kleine woningen), hier leefden vrouwen onder soepelere regels dan nonnen.
  + Moderne Devotie echt iets voor de Lage Landen. Meer Europees waren de bedelorden 🡪 religieuze orden die sober leefden (Franciscanen!).

## Positie van steden komt in de Late ME onder druk te staan: particularisme tegenover centralisatie

* In Late ME machtsstrijd tussen vorsten en adel enerzijds en burgerij anderzijds.
* Vorsten 🡪 politiek van centralisatie (streven naar een centraal bestuur dat boven lokale besturen stond).
* Filips de Goede 🡪 hertog van Bourgondië, wilden van alle gewesten een eenheid maken. Dit deed hij met 3 maatregelen:
* Hof van Bourgondië naar Vlaanderen
* Bestuur in gewesten centraliseren door Staten-Generaal
* Overal werden stadhouders als vertegenwoordigers aangesteld
* Gewestelijke Staten (14e eeuw) 🡪 belasting aan de heer.
* Hiervoor was een bede (verzoek) nodig van de heer per gewest.
* Staten (standen) als vertegenwoordigers van de bevolking.
* Filips zorgde ervoor dat de Gewestelijke Staten afgevaardigden stuurden naar één centrale vergadering 🡪 Staten-Generaal (voor het eerst in 1464).
* Buitenlandse politiek bepaald door Filips de Goede en de S-G.
* Binnenlandse politiek 🡪 particularisme (op eigen voordeel gericht).
* Particularisme van Brabantse en Vlaamse steden botste met het beleid van de Bourgondische hertogen.
* Dit uit zich vaak in conflicten, te denken aan een van de redenen waarom later de Opstand (80-jarige oorlog) uitbreekt.

## Antwerpen neemt de leidende positie van Brugge over

* Rond 1480 wordt Antwerpen het economisch hart van Noordwest-Europa vanwege:
  + Centrale rol in de handel met Spaanse en Portugese koloniën
  + Engelsen als belangrijkste handelspartners
  + Veel handel met Venetië over land en overzee (handige ligging Antwerpen)
  + Conflicten tussen andere vorsten en steden zorgden ervoor dat Antwerpen kon profiteren. Met name toen Brugge het minder deed.

# 2.3

## De Nederlanden gaan tot het Habsburgse rijk behoren

* De Zuidelijke Nederlanden, Holland en Zeeland in bezit van hertogen van Bourgondië vanaf eerste helft 15e eeuw.
* Vanaf 1477 kwamen deze gebieden onder Habsburgs gezag. Karel V werd kreeg de gebieden in handen en zou een van de machtigste Europese vorsten worden.
* Karel V was heer van de Nederlanden, koning van Spanje en heer van de Habsburgse erflanden, keizer van het Duitse rijk 🡪 NL onderdeel van Spaanse Rijk (1516)
* Karel V als hoofd van het Habsburgse rijk (o.a. ook gebied in Amerika). 🡪 “In Karels rijk gaat de zon nooit onder”
* In 1555 volgde Filips II zijn vader Karel V op.
* Splitsing tussen Oostenrijkse en Spaanse Habsburgers.
* NL viel onder het Spaanse deel.

## Habsburgse vorsten Karel V en Filips II botsten met steden in de Nederlanden

* De redenen voor deze botsing waren:
  + Het doorzetten van de centralisatiepolitiek
  + Het uitbreiden van deze centralisatiepolitiek naar de godsdienst (opkomst lutheranisme/calvinisme)
* Deze redenen:

**Botsing over de centralisatiepolitiek:**

* Karel V benoemde een landvoogd 🡪 plaatsvervanger.
* Karel stelde drie centrale raden in:
  + Raad van State 🡪 uitzetten regeringsbeleid samen met landvoogd
  + Geheime Raad 🡪 uitvoering van het beleid. Veel invloed!
  + Raad van Financiën 🡪 uitvoering financieel beleid door hoge edelen en juristen
* Landvoogd en drie raden vormen een centrale regering in Brussel.
* Doel centralisatiebeleid: beëindigen privileges van steden.
  + Doel botst met opkomende macht van de burgerij.
  + Habsburgers genereerde meer inkomsten door belastingverhogingen.

**Botsing over de godsdienstpolitiek:**

* Kerkhervorming (16e eeuw) leidde tot een breuk in het christendom (kath. – prot.).
* In NL vooral aanhangers van het calvinisme.
* Karel V en Filips II wilden de kath. Kerk handhaven.
* Instelling Inquisitie om ‘ketters’ op te sporen (vanaf 1522).
* Steeds strengere regels tegen het protestantisme, bijv. Bloedplakkaten (1550).
* Veel plaatselijke bestuurders wilden de wetten niet uitvoeren (inbreuk op rechten en voor godsdienstverdraagzaamheid).

## In de Lage Landen begint opstand tegen de Habsburgers

* Smeekschrift der edelen 🡪 lagere edelen verzoeken landvoogdes Margaretha van Parma de plakkaten af te schaffen (1566).
* Reactie Parma: plakkaten worden minderstreng uitgevoerd.
* Door de milde reactie van Parma kregen calvinisten meer lef om hun acties in het openbaar uit te voeren, bijv. hagenpreken.
* Openlijk verzet met de Beeldenstorm 🡪 kerken ‘zuiveren’ van katholiek bijgeloof.

**Filips stuurt Alva met de order om hard op te treden**

* Edelen kregen de schuld van de Beeldenstorm van Filips.
* Hij stuurt een leger o.l.v. hertog van Alva.
* Alva neemt de functie van landvoogd over.
* Willem van Oranje (die zich tegen Filips had gekeerd) wordt als stadhouder vervangen.
* Instelling centrale rechtbank 🡪 Raad van Beroerten. Zware straffen voor Beeldenstormers.

**Onder leiding van WvO breekt opstand uit tegen het Spaanse gezag**

* Directe oorzaak (aanleiding) opstand 🡪 beleid van Alva.
* WvO vlucht naar het buitenland en valt in 1568 NL binnen vanuit het oosten met huurlingenleger.
* Vanuit westen vallen watergeuzen aan.
* Watergeuzen 🡪 calvinisten die gevlucht waren voor Alva naar Engeland of Noord-DU.

## Gevolgen van de opstand

**Amsterdam neem rol van Antwerpen over**

* Val van Antwerpen en afsluiting Schelde (1585) 🡪 economische stimulans voor Holland en Zeeland.
* Antwerpen verloor functie als stapelmarkt 🡪 plaats waar goederen worden bijeen gebracht, opgeslagen en verhandeld.
* In Holland kapitaal en commerciële kennis. A’dam neemt de rol van Antwerpen over.
* Zuidelijke NL’en vooral textielnijverheid.

**De Noordelijke gewesten stichten de Republiek der Verenigde Nederlanden**

* Fase 1: de noordelijke gewesten sluiten de Unie van Utrecht 1579
  + Unie van Atrecht 🡪 verbond tussen Waalse gewesten met Spanje
  + Unie van Utrecht 🡪 verbond tussen noordelijke gewesten tegen Spanje
* Fase 2: Filips II verklaart Willem van Oranje vogelvrij 1580
  + WvO vogelvrij verklaart vanwege hoogverraad
  + Wie hem doodt, krijgt een beloning
  + Breuk tussen vorst en opstandige gewesten
* Fase 3: in het Plakkaat van Verlatinghe wordt Filips II afgezet 1581
  + Tot nu veel gewesten de overtuiging dat een opstand tegen de koning niet geoorloofd (Droit Divin)
  + In 1581 heerst het beeld dat Filips zich als een tiran gedroeg.
  + De gewesten zweren hem af als vorst.
  + Plakkaat van Verlatinghe 🡪 definitieve scheiding tussen opstandige gewesten en gewesten die Filips bleven erkennen.
* Fase 4: De Republiek der Nederlanden ontstaat 1588
* De afgescheiden gewesten zochten samen met WvO naar een andere vorst.
  + Zoektocht mislukt (WvO wordt vermoord), verder als Republiek.
* Fase 5: De Republiek bestaat, maar wordt pas in 1648 erkend
  + 1609-1621 Twaalfjarig Bestand (wapenstilstand) tussen Republiek en Spanje
  + Conflict tussen stadhouder Maurits (opperbevelhebber leger en vloot) en landsadvocaat van Oldenbarnevelt (politieke vertegenwoordiger)
  + Van Oldenbarnevelt wordt aangeklaagd wegens hoogverraad en onthoofd
  + In 1621 wordt de oorlog hervat.
  + Inname zuidelijke gebieden bij Republiek die eerst bij Spanje bleven horen 🡪 Generealiteitslanden.
  + In 1648 einde oorlog 🡪 Vrede van Munster
  + Republiek werd internationaal erkend

## De Republiek ontwikkelt zich tot een handelsgrootmacht

* Vanaf 1602 oprichting VOC, monopolie met handel op Azië en Amerika.
* Vanaf 1621 oprichting WIC, monopolie met handel op West-Afrika.
* Begin van een wereldeconomie.
* Ontwikkeling handelskapitalisme 🡪 opbouw wereldwijde handelscontacten.

# 2.4

## De regenten krijgen het voor het zeggen in de Republiek

**Wie zijn de regenten?**

* Regenten hadden veel (politieke) macht in de Republiek.
* Regenten werkzaam in verschillende bestuurlijke functies, meestal afkomstig uit rijke families.
* Ook het bestuur van VOC en WIC gevuld met regenten.
* Deze waren calvinistisch en hoorden tot de edelen en de rijke burgers.
  + Edelen: regenten op platteland
  + Rijke burgers: regenten in de stad

**Het beleid dat de regenten voerden**

* Economie in dienst stellen van de oorlog:
  + Ontwikkelen van een oorlogseconomie
  + Productie vooral op oorlog gericht
  + Handel gericht om de strijd te financieren
  + Goedkoop graan importeren uit Oostzeegebied (*moedernegotie)* 🡪 binnen Republiek ruimte voor specialisaties!
* Economische samenwerking tussen de handelaren:
  + Bundeling van krachten vergroot de macht
  + Typisch voorbeeld: oprichting van gilden en de Hanze
  + VOC en WIC een vorm van grootschalige samenwerking
* Innovatie:
  + Investeren in betere werktuigen en nieuwe gewassen
  + Belangrijkste technische doorbraak: het fluitschip (eind 16e eeuw)
  + Dankzij deze uitvinding kwam de internationale markt in Europese handen
  + Fluitschepen goedkoop gebouwd in de Republiek vanwege de uitvinding van de houtzaagmolen
  + In de landbouw nieuwe gewassen geteeld
* Het particularisme van steden en gewesten handhaven
  + Particularisme al bij de Bourgondische hertogen (zie 2.2)
  + Ook binnen de Republiek particularisme 🡪 elk gewest en stad uit op eigen voordeel.
  + Veel zaken werden zelf geregeld
* Burgers gewetenvrijheid garanderen
  + Internationale wetenschappers vestigden zich in de Republiek vanwege tolerantie
  + Veel boeken werden in A’dam gedrukt vanwege drukverbod in het buitenland
  + Let op: vrijheid niet onbeperkt!
* De stadhouders moeten de vrijheden van de burgers respecteren

**De regenten en de schilderkunst**

* Gouden Eeuw (17e eeuw) 🡪 grote bloei op economisch gebied, wetenschap en schilderkunst.
* Rembrandt (Nachtwacht), Frans Hals, Jan Steen en Johannes Vermeer.
* Bloei van schilderkunst te verklaren door de groeiende vraag naar schilderijen. Wie waren de afnemers?
  + Stadsbesturen en bestuurders van wees- en armenhuizen
  + Gegoede burgers, rijke ambachtslieden en winkeliers
  + In Republiek dus geen kerk als afnemer van kunst!
* Schilderkunst niet alleen voor ‘de mooi’ maar ook als belegging.
* Landschappen en familieportretten waren populair. Zo ontstonden er specialisaties onder de schilders.
* Schilders beschouwden zichzelf niet als kunstenaar maar als vakman.
* Schilderkunst ‘een van de vele ambachten’.

## Waardoor kon de Republiek een tijdlang de wereldhandel beheersen?

* De Dertigjarige Oorlog belemmerde economische groei in het Duitse Heilige Roomse Rijk.
* In Engeland en Frankrijk belemmerde spanningen tussen vorsten en adel (burgeroorlogen!) de economische groei.
* Met name na de Val van Antwerpen veel arbeidsmigranten naar de Republiek.
* Ook seizoenarbeiders als migranten.

## De steden groeien explosief, vooral in de zeegewesten

* Met name A’dam groeit extreem vanwege:
  + De stapelmarktfunctie 🡪 producten wereldwijd werden in A’dam aangevoerd, opgeslagen en doorverkocht
  + Koopmansbeurs 🡪 A’damse Wisselbank (1609), A’damse Beurs (1611). Ontmoetingsplaats voor iedereen binnen de handel. Niet alleen maar koopwaar, ook leningen etc. waren mogelijk.
  + Netwerk van openbaar vervoer tussen Hollandse steden.

## Economische positie van Republiek verslechtert na 1648

* In het midden van de 17e eeuw een mercantilistisch (protectionistisch) beleid van omringende landen zoals Engeland en Frankrijk. Economisch ging het daardoor minder met de Republiek.
* Andere oorzaken voor de achteruitgang:
  + Veel binnenlandse problemen voor Engeland en Frankrijk waren rond 1660 opgelost. Mercantilisme is een voorbeeld van het nieuwe beleid.
  + Oorlogen met Engeland en Frankrijk, daardoor hoge staatsschuld.
  + Republiek verliest leidende positie aan Engeland (rol van Londen!)
* Republiek minder welvarend, maar blijft belangrijk.
* Regenten proberen economisch en politiek macht te behouden door nauwere banden met het buitenland (bijv. d.m.v. leningen of beleggingen) 🡪 groter risico!
* Politieke functies steeds meer verdeeld 🡪 oligarchisering.
* Onderlinge onenigheid bij de regenten: Staatsgezinden vs. Oranjegezindheden.
  + Staatsgezinden: anti-stadhouder en macht bij de Staten
  + Oranjegezinden: pro-stadhouder en macht bij Staten-Generaal

## Rampjaar 1672 luidt einde van de Gouden Eeuw in

* In 1672 een gezamenlijk aanval van Frankrijk en Engeland.
* Motief van beide landen: terugdringen van de handel van de Republiek.
* Vorstbisdom Keulen en Munster sluiten zich bij aanval van Frankrijk en Engeland aan 🡪 van alle kanten aangevallen (Rampjaar!)
* Einde van de Gouden Eeuw (!)