Geschiedenis samenvatting

**5.1**

Herstel en vernieuwing

Na de Tweede Wereldoorlog moest in Nederland veel schade worden hersteld. De wederopbouw ging snel. In 1950 waren de landbouw en industrie alweer helemaal opgebouwd, maar de woningnood bleef hoog. Dat kwam door de babyboom. Na de wederopbouw kwam er een modernisering van de economie in Nederland. Deze groeide tot 1973. De industrie werd sterk uitgebreid. Er ontstond geen werkloosheid door de vele banen in de bouw en industrie. De snelle opbouw werd onder meer veroorzaakt door de Marshallhulp. Werkgevers spraken af om de lonen laag te houden. Door deze loonpolitiek kon de industrie goedkoop werken en goed concurreren met het buitenland. De werknemers namen genoegen met de lage lonen, want ze dachten dat ze alleen zo goede welvaart kregen. In 1956 gingen de lonen flink omhoog

De verzorgingsstaat

Onder leiding van Willem Drees begon de opbouw van een **verzorgingsstaat**: een staat waarin de overheid zorgt voor de mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dat gold in de eerste plaats alleen voor ouderen. Ze kregen vanaf hun 65e een uitkering AOW. Ook regelde hij een wet dat werkloze een uitkering kregen, de WW. In 1967 volgde de WAO voor arbeidsongeschikte. Zo ontstonden twee soorten wetten voor de **sociale zekerheid.** De verzorgingsstaat ging uit van de solidariteit (samenhorigheidsgevoel) van alle Nederlanders. Dat de mensen die werken meebetalen aan de ondersteuning van de mensen die niet kunnen werken

Andere opvattingen

In 1960 stegen de lonen dit leidde tot welvaart en optimisme. Mensen gingen steeds meer consumptieartikelen kopen. Zoals een auto of een tv. Steeds meer mensen gingen bijvoorbeeld buitenlandse series kijken. Of reden met de auto naar het buitenland en leerde een nieuwe cultuur kennen van mensen buiten hun zuil. Een gevolg was dat de opvatting van mensen ging veranderen. Bij de **ontzuiling** maakte mensen zich los van de oproep van hun geloof en gingen naar programma’s kijken van het andere geloof. Mensen vonden het geloof minder belangrijk en maakte zich los van de kerk: **ontkerkelijking**. Een deel geloofde niet meer in god, daardoor groeide de aanhang van het humanisme. Mensen zichzelf ook belangrijker vinden. Door deze **individualisering** wilde ze eigen keuzes maken. Mensen gingen meer nadenken over hun eigen moraal (opvatting over goed en kwaad.

Meer pluriformiteit

Vanaf de 1960 werden mannen en vrouwen minder ongelijk. Scheiden was geen schande meer en je hoefde niet als maagd het huwelijk in. Dit veranderde allemaal door de seksuele revolutie. In 1962 kwam de anticonceptiepil op de markt. Jongeren wilde ook de oudere niet meer gehoorzamen. Er ontstond een pluriforme samenleving met allerlei soorten mensen die gewend raakte aan diversiteit.

**5.3**

De economie vanaf 1973

In 1973 kwam een eind aan het gouden tijdperk van de Nederland. Door een stijging van de olieprijs ontstond een crisis. De kosten van lonen en uitkeringen was ook gestegen. Hierdoor waren Nederlandse producten duur geworden. Bij de bedrijven die bleven, verdwenen de banen door **automatisering**. Er ontstond een grote werkloosheid. Na 1985 groeide de economie weer. Terwijl de industrie minder belangrijk werd. Steeg het aantal banen in de dienstensector. De industriële samenleving veranderde in een **postindustriële samenleving**. Door de opkomst van computers en mobiele telefoons ontstond in 1990 ook een **informatiemaatschappij** er kwamen bijv banen in de ICT.

Beperking van de verzorgingsstaat

De kosten van de verzorgingsstaat liepen in 1973 er op. Bedrijven gebruikte de WAO om van personeel af te komen. Dit was voor het personeel ook gunstig, omdat ze deze uitkering tot hun pensioen kregen en ongeveer gelijk waren aan hun loon. De WAO werd veranderd. Mensen moesten zich goed laten keuren voor de uitkering. Willem-Alexander zei ook dat Nederland nu een participatiesamenleving wordt. Je moet zelfstandig dingen gaan doen. Bijvoorbeeld je moeder helpen als ze ouder wordt en niet in een verzorgingstehuis.

Samenleving en politiek

Het homohuwelijk werd ingevoerd, maar niet iedereen was daar blij mee. Mensen verlangde naar de maatschappij van 1950. Mensen hadden ook moeite met de komst van migranten of waren kwaad door de verschillen tussen arm en rijk. De socialistische partij werd opgezet de SP. Ook Pim Fortuyn werd populair. De SP en Pim Fortuyn waren beide **populistisch**: ze zeiden dat ze de kant kozen van het volk en zich afzette tegen de heersende elite.

De grondwet van 1983

Er bestaan in Nederland meningsverschillen, maar de meeste Nederlanders delen wel **basiswaarden**. Vrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn voorbeelden van **klassieke grondrechten**. Ze beschermen de vrijheden van burgers. Ze maken van Nederland een **open samenleving**. Waarin mensen open staan voor kritiek en nieuwe ideeën. Artikel 1 is dan ook dat je niet discrimineert. De grondwet werd ook uitgebreid met **sociale grondrechten**, waardoor de overheid het welzijn van burgers te bevorderen bijv schoon milieu.

**5.4**

Uit voormalige kolonies

Nederland heeft een **multi-etnische samenleving** met mensen uit meerdere volken. Vanaf 1945 kwamen een grote groep Indonesische Nederlanders naar Nederland, omdat het daar niet meer veilig was. Zo’n verklaring voor migratie in het land van vertrek wordt een **pushfactor** genoemd. De overheid wilde dat de Indische Nederlanders zich aanpasten. Om de **assimilatie** te bevorderen, werden ze over het hele land verspreid. Ze werden gelijk goed opgevangen, maar toen de Molukken naar Nederland wilde komen was dat een groot probleem. Daarom pleegde Molukse jongens in 1970 terreuracties om Nederland mee te laten werken aan het RMS-ideaal. De Nederlanders gingen zich daarna meer inzetten voor de Molukkers om een thuis te vinden hier. Daarna. Kwam een grote groep Surinamers en toen een groep Antilliaanse mensen.

Arbeidsmigranten

Al tijdens de wederopbouw hadden mijnen, textielfabrieken gebrek aan personeel. Ze namen dus mensen uit het buitenland aan. Voor hun migratie werden dit pullfactoren. Het waren vooral mannen en gingen na een aantal jaar weer terug. Sommige trouwden met een Nederlandse en bleven. Ze verloren in 1973 hun baan, maar wilde niet uit Nederland gaan, omdat ze anders niet meer zouden terugkeren in Nederland. Dat kwam doordat Nederland geen mensen uit het buitenland meer toeliet. Ook hadden ze in Nederland bijvoorbeeld recht. Op een uitkering. Velen lieten daarom hun familie overkomen

Vluchtelingen

Volgens Europese wetten hebben vluchtelingen recht op asiel (bescherming) als ze in hun land gevaar lopen. Daarom worden niet alle asielzoekers erkend als vluchteling. Mensen met bijvoorbeeld armoede in hun land hebben geen recht om te blijven

Spanning in de samenleving

In 2004 vonden steeds meer aanslagen plaats door islamitische terroristen: geweld voor politieke doelen. Mensen gingen zich ook steeds meer afkeren tegen Marokkaanse Nederlanders. De Marokkanen gingen zich daardoor minder goed in Nederland voelen.