De Grote Geschiedenis Samenvatting

**TIJDVAK 1 - JAGERS EN BOEREN - TOT 3000 V.C.**

De eerste mensen leefden als jagers-verzamelaars🡪 periode van het **Paleolithicum (oude steentijd)**. We spreken hier nog van de prehistorie, omdat er alleen nog maar ongeschreven bronnen zijn.

Leefwijze jagers-verzamelaars:

* Nomadisch bestaan
* Kleine groepen met duidelijke man-vrouw verdeling
* Werktuigen voor de jacht en controle over vuur
* De vrouwen verzamelden, de mannen jagen op wilde dieren
* Het leven wordt geregeld door de natuur

Over de cultuur van de jagers-verzamelaars is niet erg veel te vinden, vanwege de ongeschreven bronnen. Door de vondst van grafgiften kunnen we twee dingen afleiden:

1. Geloof in een hiernamaals
2. De nomaden hadden al een rangorde schikking, grafgiften geven status aan

In 20.000 v.Chr. is door klimatologische veranderingen de landbouw tot stand gekomen.  
Er zijn twee soorten theorieën: (of toeval)

1. **Theorie van schaarste→** door de nadelige klimaatveranderingen werd het de noodzaak om voedsel te gaan verbouwen. (meest logische theorie)
2. **Theorie van overvloed→** Doordat de klimaatveranderingen goed waren, ontstond er overvloed aan eten. Mensen konden langer op één plek blijven.

Overgang van jagen-verzamelen naar een agrarisch bestaan🡪 **Neolithische revolutie** (11.000 v.Chr. in het Midden Oosten, vruchtbare halve maan)

Leefwijze boeren:

* Sedentair bestaan
* Bevolkingsgroei
* Dorpen en steden (Mesopotamië )
* Stevige woningen
* Verandering in het gebruik van werktuigen (ploegen en aardewerk potten)
* Mens is minder afhankelijk van de natuur🡪 toename bestaanszekerheid

In Mesopotamië was het erg droog en warm, maar door de gunstige ligging van de **Eufraat en de Tigris**, was irrigatielandbouw mogelijk. → De boeren gebruikten voor hun akkers het vruchtbare slib van de oevers en leidden daar via een ingewikkeld stelsel van kanaaltjes en dammetjes, rivierwater naartoe. → altijd voldoende water voor hun gewassen → altijd goede oogsten.

Door de goede oogsten, kwamen er voedseloverschotten die zorgde voor bevolkingsgroei, niet iedereen was meer nodig op het land en er ontstond specialisatie in andere beroepen, daardoor ook sociale verschillen:

Sociaal-economische gevolgen:

* Bevolkingsgroei
* Groei van dorpen en steden
* Nieuwe beroepsgroepen (handwerkslieden, kooplieden en priesters)
* Sociale ongelijkheden

Door sociale ongelijkheden (verschillen in macht, rijkdom en aanzien) → koning aangewezen. Koning was het hoofd van een stad(staat).   
 Taken: waterbeheer, rechtspraak, ordehandhaving en defensie.

**Stadstaat**: staat ter grootte van een stad, met eigen bestuur, leger, leider, rechtspraak

Kenmerken stadstaat:

* Duidelijke hiërarchie
* Godsdienstig centrum
* Specialisatie
* Ontwikkeling spijkerschrift

Vanaf 5000 v.Chr. vestigden de eerste boeren zich in het Nijldal, met deze rivier gebeurde hetzelfde als met de Eufraat en de Tigris. Deze overstroomde elk jaar en liet vruchtbaar slip achter, wat gebruikt werd voor de gewassen op de landbouwgronden.

* Egypte is de eerste natiestaat in de geschiedenis (1 leider🡪 farao)

**Natiestaat:** begrensd gebied met een eigen bestuur , waar de bevolking het gevoel heeft bij elkaar te horen (maatschappelijke en politieke eenheid), eenheid werd bereikt door een gecentraliseerd bestuur en de gezamenlijke polytheïstische godsdienst.

**TIJDVAK 2 - GRIEKEN EN ROMEINEN - 3000 V.C. TOT 500 N.C.**

Griekenland bestond uit een groot aantal zelfstandige stadstaatjes, waarbij Athene de

grootste polis was. Kenmerken **stadstaat:**

* Stad met omliggend platteland
* Eigen bestuur
* Aristocratie (edelen aan de macht)
* Stadstaten zijn zelfstandig, maar er werd wel tussen gehandeld en in tijden van oorlog hielpen ze elkaar.

In Athene ontstond ook de **democratie**:

* Volksvergadering (directe democratie)
* Gelijkheid voor de wet (mannen)
* Burgerschap
* Bestuurders via loting
* Op scherven werden de namen geschreven van de mensen die niet te vertrouwen waren, degene met de meeste stemmen moest dan Athene verlaten. (ostracisme, schervengericht)

**Alexander de Grote** veroverde veel gebieden en werd heerser over een groot deel van de wereld. Koloniale Grieken hielden in deze gebieden vast aan hun eigen cultuur, dus de Griekse cultuur verspreidde zich tot ver buiten Griekenland. Dat is het **hellenisme**.

Rond 200 v.Chr. hadden de Romeinen de hellenistische rijken veroverd. Ze namen de Griekse cultuur over en verspreidden deze over hun **Imperium Romanum**.

Houding van de Romeinen was tweeslachtig, ze bewonderde de kunsten, maar vonden het gebrek aan politieke eenheid helemaal niets. → ze veranderde de bouw van tempels

De generaals werden machtiger, doordat er buiten Italië werd gevochten om nog meer macht. Ze vochten niet meer voor Rome, maar voor hun legergeneraals. Aangezien ze zo lang van huis waren enz. (verschuiving **loyaliteit**)  
generaals gaan tegen elkaar vechten om macht Romeinse rijk (burgeroorlogen)

2 machtige generaals strijden om de macht in 60 v.Chr.:

* **Pompeius:** veroverde de Hellenistische rijken en maakte een eind aan de piraterij
* **Caesar:** legercommandant die Gallië veroverde

Caesar wint maar in 44 v.Chr. wordt hij vermoord door de senaat, omdat hij zich als dictator voor het leven had uitgeroepen. → Er komt een nieuwe burgeroorlog tussen Marcus Antonius en Octavianus (adoptiefzoon Caesar) → Octavianus wint en wordt Keizer Augustus → start Romeinse **keizerrijk**.

Joden hadden goede band met de Romeinse leiders en toen **Jezus**, de Messias, werd geboren in Palestina, wilden de Joden niet zeggen dat dit waarschijnlijk hun Messias was. Op voorstel van de Joodse priesters wordt hij tot de dood veroordeeld.

De volgelingen van Jezus gingen hierna het geloof verspreiden en noemden zichzelf **Christenen**.

Keizer **Nero** maakte hen een zondebok, door ze te beschuldigen van de brand die uitbrak in Rome. Ze werden vervolgd, keizer **Trajanus** verbiedt deze vervolgingen uiteindelijk, maar christen zijn was vooralsnog verboden. In 313 gaf keizer **Constantijn** de christenen echter dezelfde rechten als de belijders van andere godsdiensten. Zo werd ook het christendom een vast onderdeel van de samenleving en over het Romeinse imperium verspreid.

De Germaanse stammen die in West-Europa leefden, namen de Romeinse cultuur langzamerhand over, hetgeen wat **romanisering** heet.

In 391 → Theodosius was de laatste keizer van het gehele Imperium.

In 476 → start Middeleeuwen West-Romeinse rijk

In 1453 → Oost-Romeinse rijk voor het laatst in stand

**TIJDVAK 3 - MONNIKEN EN RIDDERS - 500 TOT 1000**

Door wegvallen centraal bestuur en verzwakt centraal gezag → volksverhuizingen van niet-geromaniseerde stammen

Voor de lokale bevolking was het ernstig:

* geen centraal aangestuurd romeins leger
* velen sloegen op de vlucht → instorten handel en voedselvoorziening (instorten agrarisch-urbane samenleving).
* overal geplunderd en gevochten.

De Frankische koning Clovis had groot gebied en hij moest dit behouden/onderhouden → ontstaan **feodalisme**: **Vazallen** waren door eed van trouw aan hem gebonden: ze leefden aan het hof en vochten voor de koning

Opvolgers Clovis moeite met bewaren positie → Karel Martel aan de macht:

Hij had leenmannen die voor hem vochten, maar een stuk land in ruil kregen voor hun dienst. (**leenstelsel**)

**Zwakte leenstelsel**: leenman gaf gebied door aan een zoon, die zoon was niet meer trouw aan de koning (geen eed van trouw afgelegd). Die zonen leende ook weer land en die leenmannen zwoeren dus trouw aan de lokale heer → verwateren contact tussen koning en leenman

Karel de Grote breidde leenstelsel verder uit:

* verdeelde rijk in 400 graafschappen → graven verantwoordelijk voor rechtspreken en wetten uitvoeren koning.
* markgraven kregen land aan de grenzen van hun rijk → beschermen tegen invallers
* koning liet **platzen** bouwen waar hij in kon verblijven als hij rondtrok → als hij daar was was zo’n platz de tijdelijke hoofdstad. Er werden raadsvergaderingen, rechtszittingen en wetten uitgevaardigd.

Karel had veel aanzien, **Paus** vroeg hem tot twee keer toe om hulp. In 800 wordt Karel door Paus als keizer gekroond (opvolgers Romeinse keizers)

Byzantijnse rijk = Oost Romeinse rijk.

Keizer Justianus had goed bestuur → culturele/economische bloei. Hij had wel zijn rijk uitgeput doordat hij West-Romeinse rijk wilde veroveren en door interne conflicten werd hij in 800 onderdanig aan Keizer Karel.

De **Noormannen**: vielen Frankische rijk aan vanaf de zee → plunderden kloosters en steden. Zoon van Karel de Grote (Lodewijk de Vrome) gaf Noormannen grond in leen in ruil voor bescherming. Noormannen gingen op den duur gebied helemaal naar hun zin schikken.

**Agrarisch-autarkische samenleving**:

Kleine boeren plaatsen zich onder bescherming van naburige grootgrondbezitter → moesten akkers en vrijheid prijsgeven. Woonden op een domein dat zelfvoorzienend was.

* **Horigen**: boeren die gebonden waren aan de grond die zij bebouwden en deze niet zonder toestemming mochten verlaten.
* **Lijfeigenen**: waren knechten van de heer en stonden onderaan in de samenleving.

Wegvallen van het Romeinse Rijk, betekent ook wegvallen van handel. Mensen moesten zich zo veel mogelijk proberen te redden van hun stukje land. Boeren gingen zich specialiseren in alles wat een kleine gemeenschap nodig heeft.

Katholieke kerk had een **hiërarchische opbouw:**

1. Paus 2. Bisschop 3. Priesters

* De paus zond missionarissen door heel Europa om heidense volken te kerstenen en bekeren tot het Christendom.
* win-win: koning werd gesteund door de kerk en kerk won aan invloed.   
  Clovis werd gedoopt door bisschop Remigius, daardoor ook zijn volk gekerstend doel: eenheid.

Monniken en missionarissen wilden hun hele leven in teken van God zetten en zich alleen op het geloof focussen. Ze deden dit met het stichten van **kloosters**.

* celibaat (ongehuwd)
* hard werken maar armoede
* gehoorzaamheid
* taken: zorgen voor armen en zieken, kinderen van edelen onderwijzen, boeken en teksten overschrijven, hoeders christelijk geloof,
* het was een toevluchtsoord voor mensen in moeilijke tijden

Moslims probeerden West-Europa te veroveren:

Het ging de leiders van de Frankische bevolking en Moslims eerst vooral om de machtspositie en niet om het geloof. Abd el-Rahman slaagde erin om een klein deel van het Frankische rijk te veroveren, maar de daarop volgende kaliefen lieten het zover komen dat de christenen weer terrein begonnen te winnen.

**Reconquista**: herovering van christenen op de moslims in Spanje die tot 1492 duurden.

**TIJDVAK 4 -**  **STEDEN EN STATEN - 1000 TOT 1500**

tot 1000 was europa een agrarische samenleving met een autocratie

vanaf 1000 werd europa een agrarisch-urbane samenleving

↳ gevolgen: handel en bevolkingsgroei

**Ontginningen** en vooruitgang in de landbouwtechniek leidden in de 14e eeuw tot een groei van de bevolking, wat leidde tot betere middelen. Vooral in West-Vlaanderen en Noord-Duitsland waren deze veranderingen aanwezig. De bevolking groeide exponentieel, waardoor uiteindelijk steden weer zouden groeien. De trek naar de steden was voornamelijk een gevolg van de vooruitzichten die de steden gaven.

Na Noord-Italië volgden ook Vlaamse steden zoals Brugge waar de handel en nijverheid groeide. Later ontstond ook in de Franse Champagnestreek een handelsverband. Brugge, Toscane en Venetië troffen elkaar op de **jaarmarkten** in de Champagnestreek. In alle gebieden was sprake van handelsgroei en vooral de **nijverheid** groeide enorm dankzij de toenemende **specialisatie** van de bevolking.

De autarkische samenleving van de vroege middeleeuwen zorgde voor een verval van communicatie in de vorm van handel en cultuur. Mensen leefden gescheiden. In de late middeleeuwen kwamen grote **handelssteden** op en deze gingen met elkaar handelen. De steden werden weer bevolkt en handelsroutes ontstonden. Hierdoor kon de economie herleven, waardoor op den duur ook de geïsoleerde gemeenschappen ten onder gingen.

opkomst van steden en staten zorgde voor meer vrijheid

* boeren gingen van het land naar de stad → geen heerendiensten en tienden meer
* boeren die op het land bleven kregen ook meer vrijheid

↳ minder heerendiensten minder tienden

* nieuwe burgers zorgden voor meer ambacht, waardoor meer handel

belastingen door hoge adel aan steden gevraagd in ruil voor stadsrechten;

* politiek: eigen rechtspraak, eigen bestuur
* economie: jaarmarkten, gilden, tolheffing

stadsbestuur werd aangesteld door adel: schout en schepenen (burgemeester & wethouders)

macht lag bij **patriciërs**, steeds meer macht naar gilden

* **paus** was leider katholieke kerk, geestelijke macht in handen
* tegenover de geestelijke macht stond de wereldlijke macht, zij hadden bestuur en rechtspraak in handen
* Vanaf het jaar 1000 beginnen steeds meer mensen te geloven
* kritiek van byzantium

↳ patriarch in constantinopel weigert de paus te erkennen (1054)

↳ gevolg: **oosters schisma**: scheiding katholieke en grieks-orthodoxe kerk

**Investituurstrijd**

Duitse rijk heeft nog een feodalistisch stelsel → benoemt bisschoppen als leenmannen, omdat die geen kinderen kunnen krijgen waardoor het stelsel niet in elkaar zakt → paus vindt dit raar en ze krijgen ruzie (van tientallen jaren) want wie mag hen nou aanstellen?

1122 oplossing: paus mag bisschoppen aanstellen, keizer geeft ze wereldlijke macht

(overwinning voor paus, maar nog steeds teveel bemoeienis en geen scheiding kerk en staat), paus kan ze in de ban doen; wil je als vorst niet hebben

vanaf 1000 begin west europese **expansie**

↳ richting iberisch schiereiland, oost europa en israël

↳ mogelijk door veiligheid, toename welvaart en west-europa steeds meer een eenheid

**kruistochten**: bedevaartsreizen vanuit christelijk gezag op palestina her te veroveren / militaire tochten om het christelijk geloof uit te breiden

motieven voor kruisvaarders:

* gewone gelovigen: mee op pelgrimstocht
* vorsten: aanzien winnen (ook geloof)
* edellieden: rijkdom, aanzien en avontuur (niet voor iedere edele bestuur zeker)
* mensen die van hun verleden wilden ontsnappen

**staatsvorming**: vorsten gaan streven naar een aaneengesloten grondgebied waarin een stevige bestuursstructuur is. Gaat goed in Engeland door **centralisatie** en **uniformering**, maar mislukt in Frankrijk (honderdjarige oorlog)

**TIJDVAK 5 - ONTDEKKERS EN HERVORMERS - 1500 TOT 1600**

Noord Italiaanse stadstaten

* Los van Duitse keizer en paus, eigen bestuur
* Groeiende handel en rijkdom

Dit zorgt voor nieuw mensbeeld voor bovenlaag → **Renaissance** (wedergeboorte)

Nieuwe belangstelling **klassiek erfgoed** (gr&ro)

* Architectuur en kunst op basis van klassieke vormentaal

**Humanisme**: kritische denkhouding, **homo universalis** (Leonardo DaVinci)

Dit zorgde voor nieuwe wetenschappelijke belangstelling, probeerden de wereld te verklaren op een **rationele** manier.

Door verovering Constantinopel kwamen geleerde christenen naar Noord Italiaanse stadstaten en namen Griekse en Romeinse geschriften mee.

West-Europeanen een beperkt **wereldbeeld**, alleen Europa, Noord-Afrika en Arabische wereld bekend. **Europese expansie** vanaf 15e eeuw, Spanje en Portugal beginnen

* Handel
* Veroveren groot rijk → macht
* Verspreiding christendom
* Nieuwsgierigheid

Spaanse **conquistadores** koloniseren Azteken en Inca’s, gevolgen:

* Indianen sterven door onbekende ziektes uit Europa
* Indianen werden gekerstend
* Indianen werden gedwongen tot arbeid op plantages en mijnen

Protest tegen slechte behandeling, in 1542 Indianen gelijkgesteld aan Europeanen. Begin van **Transatlantische slavenhandel**. Zwarte mensen uit Afrika gehaald om op plantages en mijnen te werken in de Amerika’s

Toenemende kritiek geestelijkheid

* Paus wilde wereldlijke macht
* Geestelijken vooral bezig met luxe
* Priesters slechte opleiding

Mensen die deze kritiek (**ketters**) hadden, vervolgd door **inquisitie**

Vanaf 15e eeuw drukpers, nieuwe ideeën makkelijk verspreid → begin **reformatie**

**Katholieke kerk:** kerk bepaalt regels, geestelijkheid nodig voor contact

* **Erasmus:** fouten in vertaling bijbel, bleef wel bij katholieke kerk
* **Luther en Calvijn**: kerk alleen bezig met rijkdom, bijbel basis geloof

**Protestanten:** geen leider nodig, regels veel soepeler, individu geloof voorop

Gevolgen reformatie

* godsdienstoorlogen
* **Contrareformatie** door katholieke kerk

→ protestantisme aanpakken, misstanden in eigen kerk aanpakken

In 15e eeuw behoorden Nederlanden tot Bourgondische Rijk

Nederlanden verzetten tegen centralisatie vanwege verlies privileges

In 1515 behoort Nederland tot het Spaans-Habsburgse Rijk.

17 gewesten van Nederlanden eigen regels en wetten, ieder gewest een **stadhouder**. Ook is er een toenemende invloed op Calvinisme. Karel V en Filips II gaan dit centraliseren, zij zijn beide katholiek en beginnen ook met bestrijding dmv inquisitie.

→ reactie: **beeldenstorm**

**→** Filips II stuurt Hertog van Alva met leger om orde te stellen

Willem van Oranje leider **Nederlandse opstand** (1768-1648, 80-jarige oorlog)

Wanneer watergeuzen Den Briel innemen, gaat het uiteindelijk mis met de Spaanse soldaten. Trekken naar Zuiden en plunderen steden daar (**Spaanse Furie**). Nu sloten alle gewesten zich aan bij de **Pacificatie van Gent** in 1576 tegen Spanje. Toch sluiten katholieke zuidelijke gewesten in 1579 bij **Unie van Atrecht** om katholiek te blijven, maar sluiten zich toch weer aan bij **Unie van Utrecht** met z'n allen tegen Spanje. Ze zetten Filips II af en besluiten zonder vorst verder te gaan. In 1588 **Republiek der Zeven verenigde Nederlanden** opgericht. In 1648 **Vrede van Münster**, Nederland erkent.

**TIJDVAK 6 - REGENTEN EN VORSTEN - 1600-1700**

Opkomst **handelskapitalisme** in de Republiek

* winst herinvesteren (cyclus)

Overzeese handel, Amsterdam grootste **stapelmarkt** Europa

Belangrijkste handel met Oostzeegebied, maar de Republiek gaat ook deelnemen aan **wereldeconomie**.

**VOC**: handelsmonopolie in Azië, kapitaal via aandelen, bestuur in overzeese koloniën

**WIC**: handelsmonopolie in Afrika en Amerika, kapitaal via aandelen, eigen soldaten, kaapvaart tegen spanje

opbloei handel zorgt voor opbloei hele economie → **Gouden Eeuw**

**Mercantilisme**: export bevorderen, import tegenhouden

↳ ontstaat door jaloezie op economie van Republiek door buurlanden

pol: bestuur in republiek

* decentraal, **particularisme**
* gewesten sturen adel en regenten naar **Staten Generaal**
* raadpensionaris Holland secretaris van Staten Generaal
* **stadhouder**: belangrijkste generaal

eco: handelskapitalisme, wereldeconomie

soc: lage werkloosheid, armenzorg

cul: bloei schilderkunst, persvrijheid, ieder geloof toegestaan

Vanaf middeleeuwen streven Franse vorsten naar **centralisatie**

↳ **Lodewijk XIV** machtigste vorst in Europa

* In zijn jeugd onrust in Frankrijk, wist wat hij moest doen
* **Absolutisme**, koning alle macht alleen verantwoording aan God

↳ Waarom pikt iedereen dit? **Droit Divin**

Hoe pakte dat bestuur uit?

* Verminderende afhankelijkheid Adel
* Leger werd een beroepsleger
* Adel werd verplicht om gedeelte van het jaar in Versailles te blijven
* Mercantilisme
* Einde godsdienstvrijheid

Humanisme gaf aanzet **Wetenschappelijke Revolutie**

kritisch denken + nieuwsgierigheid + systematische beoefening

Stimulatie wetenschappelijke revolutie

* instrumenten uitgevonden
* tijdschriften
* oprichting academies

**TIJDVAK 7 - PRUIKEN EN REVOLUTIES - 1700 TOT 1800**

**ancien régime**: maatschappelijke ordening 17e & 18e eeuw (absolute vorst regeert FR)

**wetenschappelijke revolutie** aanleiding van de verlichting

↳ goed wetenschap doen: observatie, empirie, logica

18e eeuw: nieuwe stroming geleerden → **verlichting**

↳ alles kan verklaard worden met verstand, idealen gebaseerd op ontdekkingen WR

| **Voltaire** | **Rousseau** | **Locke** | **Montesquieu** |
| --- | --- | --- | --- |
| voor godsdienst tolerantie | **volkssoevereiniteit**  iedereen moet een stem hebben | overheid moest natuurlijke rechten beschermen | **trias politica** |
| twijfelde belang geestelijkheid, deïst | sociaal contract | sociaal contract | volk ook macht |
| absolute vorst voor domme volk te regeren | alle mensen zijn gelijkwaardig |  |  |

**Verlicht absolutisme**: regeringsvorm waarbij de vorst probeert om met verlichte ideeën zijn bestuur te verbeteren, maar wel alle macht blijft houden. ‘’Alles voor maar niets door het volk.’’



standensamenleving blijft bestaan

← derde stand gaat gebukt onder alle plichten die ze hadden door de eerste en tweede stand die alleen maar rechten hadden (voor de Franse Revolutie!!!!)

Frederik de Grote en Voltaire lang bevriend, nadat Voltaire Frankrijk moest ontvluchten, nodigde Frederik hem uit om in Pruisen te verblijven maar vertrok na 3 jaar omdat ze als persoon te veel verschilden

Europese expansie → Spanje koloniën Amerika; landbouw en mijnbouw → later nemen Engeland, Frankrijk en Republiek ook mee → mijnbouw put uit; landbouw belangrijker

↳ **plantagekoloniën** (Europees overzees landbouwbedrijf) werden eerst inheemse amerikanen te werk gesteld, later ook zwarte mensen → ontstaan **transatlantische slavenhandel**

18e eeuw: mensen zien slechte van slavenhandel in (oorzaak: **verlichting**)

↳ **abolitionisme**: streven naar afschaffing slavernij

Verandering in het bestuur van een land, waardoor volk meer macht krijgt ten koste van de macht van de koning. Dit wordt vastgesteld in de grondwet (rechten plichten burgers)

↳ **staatsburger**: iemand die burgerrechten in een staat heeft

↳ **grondrechten**: vrijheidsrechten die burgers beschermen tegen oneerlijke behandeling

↳ Democratische revoluties vonden plaats o.i.v. de **verlichting**

**Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog** 1775 - 1783

* 13 Engelse koloniën, veel vrijheid in bestuur
* George III wil meer macht en meer belasting om oorlog te betalen

↳ bereid belasting te betalen als zij mee mogen beslissen in bestuur

* 1773: Boston Tea Party

1776: Onafhankelijkheidsverklaring (Locke)

1789: Invoering grondwet (Montesquieu)

**Franse revolutie** 1789 - 1799

* ancien regime, derde stand betaalt alleen belasting, grote staatsschuld, misoogst, Lodewijk XVI wil belasting verhogen → derde stand boos
* 1789 roept Staten-Generaal bijeen

derde stand gaat eruit en roept Nationale Vergadering uit

↳ opstand in Frankrijk; Nationale Vergadering reageert hierop

↳ komt met Verklaring met rechten en plichten van de burgers (Rousseau,

1791: Invoering grondwet Locke)

* blijft onrustig in Frankrijk, aanhangers van koning en revolutionairen
* 1793/1794 radicale revolutionairen grijpen de macht, guillotine

1795: Invoering nieuwe grondwet, minder democratisch voor meer rust

* alsnog chaos, 1799 Napoleon grijpt de macht (dictatoriaal, wel verlicht)

1815 slag bij Waterloo, Napoleon verslagen, einde politieke veranderingen Europa

**Bataafse revolutie** 1795 - 1806

* Stadhouder (Willem V) had steeds meer macht → patriotten boos
* welvaart nam af
* 1781: ‘Aan het volk van Nederland’ verspreid, wil ander bestuur

1784 - 1787: burgeroorlog, stadhouder wint

1795: patriotten Frans leger mee, winnen → Bataafse Republiek

1789: Invoering grondwet (Rousseau, Montesquieu)

1806: Napoleon

**TIJDVAK 8 - BURGERS EN STOOMMACHINES - 1800 TOT 1900**

**De Industriële Revolutie**

In Engeland kwam na 1770 de industrie op, waardoor de economie ingrijpend veranderde. Er werden in de textielnijverheid grotere en kostbaardere machines gebruikt. Men kon de producten ook niet meer aan huis maken, maar moest deze in fabrieken vervaardigen. Deze verandering begon in Engeland, maar andere landen in Europa volgden. Dit leidde tot de nieuwe industriële samenleving.

|  | **Voor** IR | **Na** IR |
| --- | --- | --- |
| Samenleving | Landbouwstedelijke | Industriële |
| Productiemethoden | Nijverheid | Machines (**mechanisering**) |
| Middelen van bestaan | Landbouw, handel | Industrie, landbouw, handel |
| Bevolkingsspreiding | Vele kleine dorpen, | >50% in steden (**urbanisatie**) |
| Bevolkingsgroei | Geringe groei door kindersterfte | Sterke groei door vermindering kindersterfte |

Ook twee andere revoluties: **Agrarische revolutie** en **Transportrevolutie**

* zorgde ervoor dat er meer voedsel was, waardoor er meer mensen konden (blijven) leven. Zij zorgde zowel voor het aanbod van arbeid als de vraag naar producten.
* maakte de aanvoer van grondstoffen en het afvoeren van eindproducten gemakkelijker, sneller en dus goedkoper. De komst van de stoomlocomotief zorgde op haar beurt weer voor een groei in de vraag naar stoommachines, ijzer en steenkool.

Tijdens de Industriële Revolutie nam het aantal geproduceerde goederen toe,

waarvoor meer grondstoffen nodig waren. De industrielanden hadden die zelf niet

voldoende.

West-Europese landen keken hiervoor vaker naar gebieden in Afrika en Azië. Door

middel van modern imperialisme konden deze gebieden veroverd worden, zodat zij

grondstoffen konden leveren voor de industrie, maar ook konden dienen als

**afzetmarkten**.

**De Sociale Kwestie**: De levens- en werkomstandigheden van veel arbeiders verslechterden. Er waren meer mensen die in de industrie wilden werken dan banen, en fabrikanten maakten er misbruik van: ze deden niets aan slechte werkomstandigheden en betaalden weinig. Hierdoor ontstonden verschillende politiek-maatschappelijke stromingen:

**Liberalisme**

* Gelijke burgerrechten
* De vrijheden en rechten van het individu staan centraal
* Particulier bezit de basis van een gezonde economie (Adam Smith)
* Macht van de koning beperken en de voorrechten van de adel afschaffen
* Parlementair stelsel waarin de gekozen volksvertegenwoordiging de hoogste macht heeft.

**Nationalisme**

* De natie staat centraal, gevoel van saamhorigheid
* Bij de democratische revoluties werd in grondwetten voor het eerst gesproken over ‘het volk’ dat de macht had, eigen taal, eigen cultuur etc.
* Groei door: Rousseau, verovering Napoleon, Romantiek

**Socialisme**

* Gelijkheid staat centraal
* Kwamen op voor onderdrukten (**emancipatiebeweging**)
* Bestreden verschillen in macht en inkomen
* **Communisme/marxisme**: klassenloze samenleving na revolutie

**Anarchisme**: tegen elke vorm van overheidsgezag

**Sociaaldemocratie**: levensomstandigheden armen verbeteren door emancipatie

Er kwam een opkomst van **emancipatiebewegingen**, bewegingen die streven naar gelijke behandeling van achtergestelde groepen:

|  | **Feminisme** | **Confessionalisme** | **Conservatisme** |
| --- | --- | --- | --- |
| Idealen | Gelijke positie vrouwen | Christendom uitgangspunt samenleving | Streven naar behoud tradities |
| Kiesrecht | Vrouwenkiesrecht | Tegen uitbreiding | Tegen uitbreiding |
|  | Verschillende ideeën verbetering | Christelijke sociale politiek | Verschil in standen aanvaarden |

**TIJDVAK 9 - WERELDOORLOGEN - 1900 TOT 1950**

Oorzaken WO I (1914-1918)

* Groei nationalisme (Frankrijk en Eenwording Duitsland)
* **Modern imperialisme** (Weltpolitik)
* Wapenwedloop
* Bondgenootschappen
* Groeiend militarisme

Aanleiding: moord op Franz Ferdinand

Belangrijk: Rol Amerika, Westerse koloniën ook betrokken

Betrokkenheid burgerbevolking:

* Dorpen en steden aan frontlinie
* Oorlogseconomie
* **Propaganda**

24 oktober 1929: Zwarte Donderdag, **beurskrach** → wereldwijde **crisis**

Oorzaken: - Overproductie landbouw en industrie door WO I over

- Te optimistisch over economie

- Weinig toezicht op banken

Gevolgen: - Hoge werkloosheid

- Armoede (krottenwijken)

- Wereldwijde crisis kapitalistische landen

**Roosevelt** komt met **New Deal** omdat crisis niet vanzelf over gaat:

* Overheid pompte geld in economie: uitkeringen, subsidies, werk maken
* Loslaten gouden standaard

(Werkt uiteindelijk niet goed genoeg, einde WO II stop wereldwijde crisis)

**Totalitaire ideologieën**

* Politiek systeem met totale controle maatschappij
* Een partij met één sterke leider
* Propaganda en censuur
* Onderdrukking

**Communisme** in de Sovjet Unie

* Een partij, leidde ook de economie zonder privébezit
* Propaganda, censuur en onderdrukking

**Nationaal-socialisme** in Duitsland

* Combinatie van fascisme en antisemitisme
* Ultranationalisme → Lebensraum voor het Duitse volk
* Vijandigheid tegen Joden
* Propaganda, censuur en onderdrukking

**Propaganda**: Beïnvloeden van de mening van een grote groep mensen om aanhangers te winnen voor (politieke) ideeën.

Door de komst nieuwe **communicatiemiddelen** (radio, film) wordt beïnvloeden nog makkelijker. Zo ontstaan binnen totalitaire systemen door **massaorganisaties**, waarbinnen ook veel beïnvloeding is.

Oorzaken WO II (1939-1945)

* Streven naar Lebensraum Duitse volk
* Wraak voor Verdrag van Versailles (1919)
* **Appeasmentpolitiek** op Duitsland

1939-1942: - Duitse inval Polen

- Verovering rest Europa

- Operatie Barbarossa

- Japanse aanval op Pearl Harbour

- Slag om Stalingrad (keerpunt)

1943-1945: - D-Day (6 juni 1944)

- Duitse overgave, **Stunde Null** (7 mei 1945)

- Japanse overgave na atoombommen (15 augustus 1945)

Uitpakking **antisemitisme**

* Toename geweld door SA naar Joden
* Anti-Joodse wetgeving
* Kristallnacht: openlijke geweldpleging tegen Joden in heel Duitsland
* Vanaf WO II: Europese Joden gevangen gezet of vermoord

1941 **Endlösung** door SA: Deportatie van Joden naar concentratiekampen voor systematische doding Joden.

**Duitse bezetting** in Nederland

* 10-15 mei inval, maar gewone leven probeert voort te zetten
* NSB enige toegestane partij, samenwerking

Gevolgen bezetting

* Nederlandse regering in ballingschap
* Einde rechtsstaat
* Dwangarbeid
* Afstaan grondstoffen
* Pogingen tot nazificate met propaganda

**TIJDVAK 10 - TELEVISIE EN COMPUTERS - 1950 TOT HEDEN**

Vanaf 1919 verzet tegen westerse **Hegemonie**

Vanaf 1945 worden koloniën onafhankelijk

Oorzaken nationalistische bewegingen in koloniën

* Economische uitbreiding
* Geen inspraak bestuur
* Grootmachten tegen imperialisme

Oorzaken dekolonisatie

* Japan had westerse mogendheden verslaan, voorbeeld voor anderen
* SU en VS wilden zoveel mogelijk bondgenoten, gingen dus landen steunen

Gevolgen dekolonisatie

* Politieke vrijheid → zorgt voor dictaturen en (burger)oorlogen
* Economische overheersing en uitbuiten door westen blijft doorgaan

**Koude Oorlog**, periode van vijandschap tussen VS en SU

VS: - Kapitalisme SU: - Communisme

- Democratie - Dictatuur

- Vrije markteconomie - Planeconomie

SU dacht dat VS bezig was met westers imperialisme

VS dacht dat SU bezig was met een communistische wereldrevolutie

**Blokvorming**: Er vormden zich twee vijandig ideologisch tegengestelde blokken

**Wapenwedloop**: Race om sterkste wapenarsenaal tussen SU en VS (atoomwapens)

Vergroot kans op **atoomoorlog**, alles vernietigende oorlog

Zorgde voor wederzijdse afschrikking zodat ze beide niet zouden aanvallen

Belangrijke conflicten binnen Koude Oorlog waarmee VS en SU zich bemoeide om de ander dwars te zitten:

* Berlijn (1947-1989)
* Korea Oorlog (1950-1953)
* Cubacrisis (1962)
* Vietnamoorlog (1945-1973)

Einde Koude Oorlog:

**Gorbatsjov** pleit voor openheid en hervorming politiek en economie

Dit leidt tot meer vrijheid in Oost-Europa (vb. Val Berlijnse Muur)

**Wederopbouw** in Nederland met Willem Drees tot 1973

* Vastellen lonen en prijzen
* Bevorderen industrialisatie
* Opbouw sociale zekerheid

Gevolgen:

* Groeiende welvaart → **consumptiemaatschappij**

Autogebruik, televisie, vakantie

1973: Oliecrisis → prijsstijging zorgt voor stagnatie economie

Afname industrie

* Verplaatsing naar lageloonlanden
* Automatisering van werk

↳ **informatiemaatschappij**, mensen werkzaam in dienstensector

Vanaf jaren ‘60 **sociale-culturele veranderingen**

* Ontkerkelijking en ontzuiling
* Opkomst **jeugdculturen**
  + Kritiek op maatschappij
  + Generatieconflict

↳ Individualisering

* Toenemende vrije tijd en mobiliteit
  + - Opkomst televisie
    - Tweede Feministische Golf

**Europese Eenwording**

* Door groei Duitse economie angst voor herleving Duits militarisme

↳ **EGKS** opgericht → **EEG →** 1992 **Europese Unie**

In Nederland (en rest Europa) ontstaat een **pluriforme en multiculturele samenleving**

**HC 1 - STEDEN EN BURGERS IN DE LAGE LANDEN - 1050 TOT 1700**

Vier verandering late middeleeuwen

* Verandering landbouw → verbetering werktuigen, ontginning, drieslagstelsel
* Groei bevolking → door grote graan opbrengst verbetering landbouw
* Opbloei handel → internationale handel
* Ontstaan **monetaire economie** **→** toename internationale handel, wisselbrief

Oorzaken verstedelijking Lage Landen (en waarom rest niet)

* Gunstige geografische ligging → havens bij rivieren, kruiswegen
* Bescherming landsheer e.d. → groei welvaart en inkomsten ook voor beschermers
* Samenwerking steden door Hanze

**Zelfbestuur stad**: kopen zelfbestuur in vorm van **stadsrechten** in ruil voor belasting, die betalen militaire steun. Deze rechten versterken juridische en economische groei, wat ook voordelig is voor de grootgrondbezitter.

**Marktfunctie stad**: Jaarmarkten voor groei netwerken

Atrecht startpunt stedelijke dynamiek

↳ Vruchtbare grond, goede wegen, rivieren, stimuleerde komst **poorters**, **bonum commune**

**Gilden**: religieuze, sociale maar vooral economische rol: altaar in kerk, zorgen voor zieken, strenge reglementen over kwaliteit producten → bevorderen handel en nijverheid, dus welvaart → dit bevordert weer **bonum commune**

→ Gilden uit verschillende steden sloten bonden: **hanze**, zorgen voor gewapende bescherming bij vervoer producten, verdedigen belangen, hulp bij rechtszaken

Door contact met Noord-Italië komst **wisselbrief**: bewijs geldbedrag tegoed. Veiliger bij transport

**Patriciaat** en **het gemeen** veel conflict, alleen **schepenen** uit patriciaat. Dit zou bonum commune schaden. Moeilijk voor graaf om kant te kiezen.

Het belang van Atrecht neemt af ten gunste van Brugge, later Brugge ten gunste van Antwerpen. Na **Val van Antwerpen** in 1585, doordat Spanjaarden Antwerpen innamen en Schelde werd afgesloten, economisch zwaartepunt in Amsterdam.

Sterke punten Atrecht verdwijnen:

* Geen jaarmarkten door Honderdjarige Oorlog
* Brugge betere zee en rivier verbinding
* Wol uit Engeland, graan uit Oostzee

Redenen Vlaanderen en Brabant economisch zwaartepunt:

* Zorgde voor goede service handelaren en eigen vestigingen
* Hielden **Zwin** diep voor verbinding zee
* **Wisselgeld handel** → Brugge centrum financiële dienstverlening

Antwerpen Toegankelijk grote zeeschepen, goede verbinding achterland

Brugge Financieel centrum

Amsterdam Gespecialiseerde voorhaven graanhandel oostzeegebied

Burgerij zorgden voor zieken en goed onderwijs, hield bonum commune in stand

**Moderne Devotie** Misstanden in kerk, eigen opvatting geloof

**Begijnhof** Alleenstaande vrouwen op een hofje, minder streng klooster

**Bedelorden** Principieel arm, sober mogelijk leven

**Filips de Goede** wil centraliseren voor meer macht, verplaatst hof naar Vlaanderen

stelde de **Staten-Generaal** en overal vertegenwoordigers. Dit om bourgondische hertogen hun macht te ontnemen.

Antwerpen neemt leidende positie Brugge in

* Centrale rol handel met Spaanse en Portugese koloniën
* Engelsen verkozen Antwerpen
* Dreven veel handel met Venetië
* Gent en Brugge voortdurend in conflict met bourgondische hertogen

Nederlanden in handen van **Habsburgers**. Karel V kreeg bestuursmacht, ook over Spaanse koloniën, nadat hij tot keizer van het Heilig Roomse Rijk werd benoemd.

Conflicten met Nederlanden:

* Privileges steden ongedaan gemaakt, burgers niet blij
* Belasting nog meer omhoog
* Vervolging protestanten

Als gevolg kwam **beeldenstorm** en een opstand geleid door Willem van Oranje, **Nederlandse opstand** (1768-1648, 80-jarige oorlog)

Wanneer watergeuzen Den Briel innemen, gaat het uiteindelijk mis met de Spaanse soldaten. Trekken naar Zuiden en plunderen steden daar (**Spaanse Furie**). Nu sloten alle gewesten zich aan bij de **Pacificatie van Gent** in 1576 tegen Spanje. Toch sluiten katholieke zuidelijke gewesten in 1579 bij **Unie van Atrecht** om katholiek te blijven, maar sluiten zich toch weer aan bij **Unie van Utrecht** met z'n allen tegen Spanje. Ze zetten Filips II af en besluiten zonder vorst verder te gaan. In 1588 **Republiek der Zeven verenigde Nederlanden** opgericht. In 1648 **Vrede van Münster**, Nederland erkent.

Landbouw verloopt stroef in het gewest Holland, boeren stappen over naar andere commerciële producten, graan kwam toch uit Oostzee. Amsterdam werd een **stapelmarkt**

↳ Er ontstonden **Handelscompagnieën** (**VOC** & **WIC**) die de **handelsmonopolie** in Azië en Amerika hadden. Er ontstond ook een **oorlogseconomie**

Republike beheerste lange tijd de Europese tussenhandel en trok zeel veel arbeidsmigranten aan uit omliggende landen

* want: **dertigjarige oorlog** belemmerde Rooms Duitse Rijk

In Engeland en Frankrijk burgeroorlogen

* Ook veel migranten uit Zuidelijke Nederlanden na val Antwerpen

Stadsbestuur verandert in een **oligarchie** en streven adel na (**aristocratisering**)

**Oranjegezinden**: Voorstanders meer macht stadhouder

**Staatsgezinden**: Voorstander meer macht Staten-Generaal en Gewestelijke Staten

Door einde binnenlandse problemen kon Engeland weer handel drijven t.g.v. de Republiek en vielen Franse troepen de Republiek binnen.

gevolg: Republiek raakt leidende positie kwijt

**Rampjaar 1672**: Engeland en Frankrijk sloten oorlog met de Republike omdat ze er maar niet in slaagden de handel daar terug te dringen. Willem III redt de Republiek van bezetting

**HC 2 - DE VERLICHTING - 1650 TOT 1900**

Oorzaken wetenschappelijke revolutie vanaf 17e eeuw

* ontdekkingsreizen
* ambachtelijke techniek
* **humanisme**: nieuwe kijk en belangstelling wetenschap, filosofie, etc.
* **rationalism**e (descartes)
* **empirisme** (locke)

Dit bracht godsdienst ter discussie: veel van wat de kerk zei bleek niet te kloppen

Gevolgen: godsdienst werd persoonlijker, vorsten stonden dat alleen niet toe

Hierdoor gingen steeds meer mensen vertrouwen op hun eigen verstand → **verlichting**

* kritiek op traditie en religie
* rationeel optimisme: door gebruik rede alle maatschappelijke problemen oplossen

Verlichte ideeën van filosofen

* **Locke**: wij hebben natuurrechten, moeten we inleveren voor orde dmv een sociaal contract, daar moet aangehouden worden
* **Rousseau**: iedereen is gelijk, sociaal contract tussen mensen
* **Montesquieu**: trias politica om machtsmisbruik te voorkomen
* **Smith**: vrije markt, eigenbelang nastreven pakt goed uit voor iedereen

In veel Europese staten was sprake van **absolutisme**, verlichte ideeën zorgden voor spanningen, waardoor er veel **censuur** werd uitgevoerd

↳ oplossing: dubbelzinnige formuleringen, illegaal, censuur ontduiken

**Verlicht absolutisme**: vorsten die verlichte ideeën niet afkeuren, maar wel alle macht houden. ‘Alles voor, maar niks door het volk.’

**Amerikaanse Revolutie**

Oorzaken onafhankelijkheidsoorlog:

* Verzet tegen nieuwe Britse belasting
* Door verlichtingsideeën behoefte aan meer zelfbeschikking
* Onbuigzame koers Britse koning (polarisatie)

Het verloop:

* In 1775 verklaarde de 13 koloniën zich onafhankelijk vanuit initiatief van het **committees of correspondence**
* George Washington verspreidde het pamflet ‘common sense’: kolonisten moesten in opstand komen, waarom werd een heel continent bestuurd door een klein land?
* De drie onderdelen van de onafhankelijkheidsverklaring
  + Waarom ze dit besloten
  + Grieven tegen George III
  + Besluit van onafhankelijkheid

**Grondwet** van de VS → Wijkt af, in werkelijkheid was niet iedereen gelijk. Alleen

* Federale staat voordelig voor witte rijke mannen. Inheemse werden met
* Trias politica geweld in bedwang gehouden
* Gelijke rechten

Noordelijke vs. Zuidelijke staten

* Centrale overheid vs. Tegen centrale overheid (angst afschaffen slavernij)
* Tegen invoerrechten vs. Invoerrechten (maken producten duurder)
* In noorden **abolitionisme** vs. behouden slavernij

**Franse Revolutie**

In Frankrijk werd de derde stand sterk achtergesteld en de rechtspraak was niet voor iedereen gelijk. Sterke **standensamenleving**

Gevolg: Derde stand kwam in verzet. Lodewijk XVI riep Staten Generaal bijeen

Doel: steun bij hervormingen

Resultaat: geen steun, roepen eigen **Nationale Vergadering** uit

Eerste fase: - Uit angst keurt koning besluiten nationale vergadering goed

- Verklaring van de rechten van de mens en burger uitgeroepen

- Nieuwe grondwet → constitutionele monarchie

Tweede fase: - Rechtszaak tegen de koning

- Jacobijnen nemen de leiding

→ algemeen stemrecht, max prijs levensbehoeften

Tijdens de instabiele politieke situatie pleegde Napoleon een staatsgreep in 1799. Hij veroverde grote delen van Europa en kroonde zichzelf tot keizer. Hij draait alle hervormingen terug. In 1812 werd hij verslagen en verbannen. Toch ontsnapt hij en verloor hij definitief bij de **Slag bij Waterloo** in 1815.

**Congres van Wenen**: - Geen enkel Europees land mag nog streven naar meer macht

- Oude vorstenhuizen moeten terugkeren

Grondwetten bleven en er kwam een scheiding tussen kerk en staat

Dit alles wordt de **Restauratie** genoemd.

(politieke stromingen bij tijdvak 8)

**HC 3: CHINA - 1842 TOT 2001**

In China was de keizer verheven boven andere vorsten, hij had het **hemels mandaat**

China zag zichzelf als het rijk van het midden, belang van de staat boven individu

**Confucianisme**: iedereen houdt zich aan zijn plaats in de maatschappij voor orde, diep geworteld in de Chinese cultuur

1842: Het centrale gezag verzwakt: hongersnoden door natuurrampen, steeds meer corruptie. Dit alles leidt tot steeds meer crises

Ook door **modern imperialisme**

↳ Chrina liep altijd voor op de rest van de wereld, maar na de wetenschappelijke en industriële revolutie niet meer. Europeanen legden hun wil op aan de Chinezen.

Europeanen smokkelen opium naar China → volk aan de drugs, verstoring handelsbalans → verbod op opium

**Eerste opiumoorlog**, Britten winnen appeltje eitje

↳ **Verdrag van Nanking**, zeer ongelijk verdrag voor China

Na tweede opiumoorlog nog meer invloed westen in China: **missie** en **zending**

**Taiping opstand** (1850-1864) Zuid-China

* Hong roept zich uit tot broertje van Jezus
* Willen politieke en sociale hervorming

Hulp was nodig van Engelsen om opstand te stoppen \

> Hadden samen moeten werken

**Nian opstand** (1851-1868) Noord-China /

* Boeren boos, geen hulp na overstromingen
* Willen ook politieke en sociale hervorming

Door Taiping opstand wist China nu hoe ze zo’n opstand moesten neerslaan

1860: **Zelfversterking Beweging** komt op, willen mee met **modernisering**

Probleem: sterke conservatieve tegenbeweging, gebrek aan geld, corruptie

Wel: ambtenarenexamen afgeschafd, begin opstellen grondwet, hervorming onderwijs

1899-1901: **Bokseropstand**: anti-modern, nationalistisch

Cixi gaat hen steunen, hoopt op verdrijven westerlingen

Westerse landen stellen leger op en winnen → weer een ongelijk verdrag

Cixi wilt nu bestuur hervormen: modernisering onderwijs en grondwet, maar het mislukt toch (door corruptie en gebrek aan geld) weer onvrede en onrust in land

1911: Na dood Cixi 3-jarige Puyi keizer, verliest veel aanhang

→ Revolutie: onder leiding van Sun Yat Sen, einde keizerrijk

Sun Yat Sen, gestudeerd in het buitenland, vond dat China moest moderniseren. Met zijn **KMT** stond hij voor nationalisme, socialisme en democratisering

→ Legeraanvoerder Shikai grijpt de macht en verbiedt KMT → onrust en **warlords**

Chinese volk ontevreden: bemoeienis buitenland te groot, geen verandering, Verdrag van Versailles weer nadelig → groot protest

1919: **4-mei beweging**: tegen westers modern imperialisme

→ modernisering op bestuurlijk, sociaal en cultureel vlak, boodschap communisme slaat aan → **CCP** ontstaat

Sovjet-Unie steunt CCP en KMT omdat ze samen moeten werken voor hervorming

1925: Sun Yat Sen overlijdt → Chiang Kai Shek nieuwe leider, roeit warlords uit

CCP groeit → bloedige breuk partijen, nationalisten verstellen gezag: processen industrialisatie, verbetering infrastructuur, deels einde ongelijke verdragen

Maar: nog wel corruptie, krijgt niet heel China onder controle

→ Moesten weer samenwerken door inval Japan (1931)

→ China wordt beloond met toelating VN, burgeroorlog gaat door

Nationalisten lossen economische en maatschappelijke problemen niet op

CCP blijft populair, betere organisatie & landhervorming

1949: CCP wint de burgeroorlog, Mao roept de **Volksrepubliek** uit

→ Kai Shek vlucht naar Taiwan, dat wordt de VN tegenwoordiger van China, daarnaast raakt China zelf betrokken bij de Koude Oorlog

CCP herstelt centrale gezag en verminderen buitenlandse invloed

Uitzonderingen: Hong Kong & Macao (o.i.v. Engeland en Portugal)

CCP verkondigt klassenstrijd en richt zich op boeren en arbeiders

→ Herverdeling grond, modernisering landbouw en industrie

**De Grote Sprong Voorwaarts**:

Industriële wereldmacht worden, zonder ongelijkheid of privébezit

→ platteland: volkscommunes, verhoging staalproductie

Bleek een grote humanitaire ramp te worden

**Gewijzigde koers**: (1962)

Verkleining volkscommunes en meer vrijheid, meer ruimte voor industrie → Totale breuk Sovjet Unie na dood Stalin, China in isolement → Invloed zoeken in derde wereld

**Culturele Revolutie**: (1966)

Nieuwe poging sociale economische revolutie, Mao als **cultus**, verzuivering tegenstanders. **Rode Gardisten** nemen voortouw (jonge aanhangers), rode boekje

Anti-traditioneel, anti-intellectueel, xenofoob

Weer een grote mislukking

Vanaf de vroege jaren 70 zoekt China toenadering naar de VS (ping pong)

Waarom? CH: angst voor Sovjet-Unie

VS: steun nodig in vietnamoorlog

China weer in VN, na dood Mao weer een nieuwe koers

Xiaoping nieuwe leider CCP

* Meer ruimte vrije markt
* Internationale samenleving, wetenschap en technologie
* Modernisering leger

Geen politieke liberalisering, toenemende onvrede over CCP. Westerse invloeden nemen toe, vooral onder jongeren, die zorgen voor kritiek op de staat

1989: → Studentenprotest tegen CCP, maar wordt neergeslagen en China blijft een dictatuur

2001: China treedt toe tot de wereldhandelsorganisatie

Politieke en economische wereldmacht

**HC 4: DUITSLAND IN EUROPA - 1918 TOT 1991**

Duitse keizerrijk neemt deel aan WO I, maar verliest in 1918

Redenen: - zeeblokkade zorgt voor voedselschaarste

- VS eist democratie in Duitsland, dan pas praten

→ Wilhelm II stelt regering aan voor onderhandelingen

Duitse soldaten willen niet meer vechten, waarom leven nog wagen?

→ Duitse matrozen beginnen nieuwe opstand

→ Wilhelm treedt af, Duitsland wordt een **republiek**

Sociaaldemocratische regering willen parlementaire democratie opbouwen, maar na tekenen wapenstilstand was er weinig vertrouwen in hen

* **Communistische KPD**: wil een communistische staat, ze proberen de macht te grijpen in Berlijn. Regering vlucht naar Weimar (ontstaan **Republiek van Weimar**)
* **Conservatieve elite**: willen terug naar keizerrijk
* **Extreem rechtse nationalistische groepen**: teleurgesteld door wapenstilstand, zien het als overgeven

→ **Dolkstootlegende:** sociaaldemocraten hebben Duitsland verraden

In 1919 wordt de **Vrede van Versailles** getekend

* Duitsland schuldig aan de oorlog

→ Herstelbetalingen, afstaan grondgebied, **demilitarisering**

Veel Duitser voelen zich verraden

Vanaf 1923 begint de Duitse economie te lijden onder de **herstelbetalingen** en komen in achterstand, dus Frankrijk en België bezetten Ruhrgebied

→ Duitse arbeiders staken, regering steunt hen en blijft uit betalen

→ Moeten geld bij drukken → **hyperinflatie**

In 1924 komt het **Dawesplan** voor het voorkomen van nog een oorlog

* Herstelbetalingen koppelen aan draagkracht en economie, verstrekken leningen

→ Economisch herstel zorgt voor stabiliteit

Buitenlandse betrekkingen worden beter door **appeasmentpolitiek**

→ Duitsland erkent nieuwe grenzen

→ Duitsland treedt toe tot **Volkenbond**

**Beurskrach** in 1929 leidt tot economische **wereldcrisis**

→ Internationale handel valt stil en VS wilt geld terug → Duitsland extra hard getroffen

Regering vindt geen oplossing → vertrouwen verdwijnt weer → antidemocratische partijen (**NSDAP**, **KPD**) krijgen meer aanhang

**NSDAP** groeit uit tot **massapartij** door

* Hitlers vermogen grote groepen aan te spreken
* Massale doeltreffende propaganda
* Intimiderende machtsvertoon SA

Beloften HItler:

* Herstel economische crisis
* Verwerping Verdrag van Versailles en Dawesplan
* Stabiele regering

**Nationaal socialisme**

* Combinatie van **fascisme** en **antisemitisme** (jodenhaat)
  + Ultranationalisme, ongelijkheid, één sterke leider, geweld oplossing en verheerlijkt, anti-communistisch, handelen op gevoel, belang gemeenschap
  + **Lebensraum** voor het volk
  + **Rassenleer**, üntermenschen moeten vernietigd worden

In 1933 wordt Hitler benoemd tot **kanselier**, maar hij wilt absolute meerderheid

→ **Rijksdagbrand**: Duitse parlement in brand gestoken, schuld leggen op grootste concurrent KPD zodat ze aanhang verliezen

→ Communisten werden vastgezet en beperkten vrijheid van meningsuiting. Volk

gaat mee vanwege angst

Opnieuw geen absolute meerderheid

→ Hitler laat parlement instemmen met **machtigingswet**:

* Regering mag zonder toestemming wetten maken
* Deze wetten mogen afwijken van de grondwet

→ Einde Republiek, Duitsland wordt een **totalitaire staat**

één partij, censuur, onderdrukking, propaganda

**Nazificatie**: samenleving georganiseerd naar nationaalsocialisme

Middelen: - Terreur en onderdrukking

- Censuur kunst en media

- Grootschalige propaganda

Slachtoffers onderdrukking: - Poltieke tegenstanders

(Homo’s, Joden, Gehandicapten, Niet-ariërs) - Mensen die niet passen in **Volksgemeinschaft**

Hoe worden ze onderdrukt? - Concentratiekampen

- Afname burgerrechten

Steun bleef toch vanwege het snelle economische herstel

* Opleving wereldhandel
* Grote investernigen van overheid in economie

→ Groei banen

Hitler wilt duitstalige gebieden bij Duitsland voegen

Groot-Brittannië komt met **appeasementpolitiek** (tevreden houden)

* Doel: oorlog voorkomen
* Middel: toegeven aan eisen Hitler

Bij **Conferentie van München** in 1938 eist Hitler duitstalige gebieden op voor lebensraum, deze krijgt hij ook om hem tevreden te stellen en een oorlog te voorkomen

→ Sovjet Unie was niet bij deze conferentie, niet oké vinden zij. Sluiten met Duitsland het **Molotov-Von Ribbentroppact**: niet aanvalsverdrag Duitsland en Sovjet Unie

In 1939 valt Duitsland Polen binnen → einde appeasement politiek en begin WOII

Duitse leger enorm, verover snel grote delen van Europa

Gevolgen: - Rechtsstaat buitenwerking gesteld

- Invoering arbeidsdienst, dwangarbeid

- Joden worden systematisch van het openbare leven uitgesloten

Endlösing: verwijdering Joden uit de Duitse Volksgemeinschaft

→ ‘Evacuatie’ naar **vernietigingskampen** door SS en **genocide** op Joden

→ 6 miljoen joden gedood

Duitsland verovert grote gebieden van Europa, voeren zelfs strijd met Sovjet Unie

→ Tweefrontenoorlog

8 mei 1945 onvoorwaardelijke overgave Duitsland, **Stunde Null**

Gevolgen voor Duitsland:

* Land politiek, economisch, sociaal en moreel verstoord
* Afstaan grondgebieden Polen en Sovjet-Unie

→ grote toestroom Heimatvertriebene

* Duitsland verdeeld in **bezettingszones** onder Frankrijk, Engeland, VS en SU

→ Waarom? Angst voor de ander

Economische eenheid in bezettingsgebieden

* VS: vrije markt economie (West-Duitsland)
* SU: planeconomie (Oost-Duitsland)

VS wil uitbreiding communisme tegengaan d.m.v **Trumandoctrine** (1947): economische en militaire steun bieden aan landen die bedreigd worden door communisme

→ Oprichting NAVO en stimulatie Europese eenwording met EGKS

Ook kwam het **Marshallplan**: economische steun van VS aan alle Europese landen, zodat er door armoede geen aanhangers van het communisme komen

In 1948 wordt er een nieuwe munt ingevoerd in West-Duitsland → SU blokkeert Berlijn, bevoorrading West-Berlijn via luchtbrug → na 11 maanden blokkade opgeheven

In 1949 raakt duitsland verdeeld in de **BRD** en **DDR**

**Bondsrepubliek Duitsland** ontwikkelt zich tot stabiele democratie

* Kanselier gericht op het Westen
  + Afreken nazi verleden
  + Creëren stabiele democratie
  + Toetreding NAVO en EGKS
  + Openemen heimatvertriebenen
  + Streeft naar Duitse hereniging
* **Wirtschaftswunder**: sterke groei economie
  + BRD stimuleert export door tegen concurrerende prijzen te produceren
  + Investeren in industrie met marshallplan
  + Lonen laag houden

→ gevolg: Duitse economie een van sterkste, lonen kunnen omhoog

**Duitse Democratische Republiek** wordt een totalitaire dictatuur

* Eenpartijstaat, censuur, onderdrukking
* Planeconomie

Protest bouwvakkers tegen verhoging productienormen leidt tot massale opstand bevolking

Eisen: - Verlagen productienormen

- Verlaging prijzen in winkels

- Vrije verkiezingen in heel Duitsland

**SED** vraagt hulp aan Sovjet-Unie. Opstand wordt neergeslagen

→ Bevolking komt onder strenge controle te staan

in 1955 wordt de DDR lid van

het **Warschaupact**: militair bondgenootschap communistische landen (tegenhanger NAVO)

**Comecon**: samenwerking communistische landen wereldwijd (tegenhanger Marshallplan)

De economie in de DDR verslechterd:

Redenen: - Herstelbetalingen aan de SU

- Planeconomie zorgt voor weinig groei

Door ontevredenheid bij burgers, grote vlucht naar Westen via West-Berlijn

→ Bouw **Berlijnse Muur** (1961)

VS grijpt niet in vanwege angst conflict, maar zal West-Berlijn nooit opgeven

Besef dat de Koude Oorlog uit handen kon lopen

* **Kernwapenwedloop** kan tot kernoorlog leiden
* Financiële kosten kernwapenwedloop te hoof

→ **Détente**: ontspanning tussen VS en SU to jaren 70

→ BRD probeert relatie met DDr te verbeteren dmv **Ostpolitik**, minder groot

wantrouw. Blijft ook nog toenadering tot Westen te zoeken

BRD en DDr erkennen elkaar als gelijkwaardige staten in 1972

* BRD wilt Duitse eenheid
* DDR ziet deling Duitsland als definitief

**Brezjnevdoctrine**: als socialisme in lande van Warschaupact bedreigt wordt, intern of extern, moeten andere landen te hulp schieten

In de jaren 70 en 80 raakt de Sovjet-Unie steeds verder achter op het Westen

Redenen: - Mislukken planeconomie

- Te hoge kosten wapenwedloop

Gorbatsjov wilt in 1985 het communisme in de Sovjet-Unie hervormen

* **Glasnost**: afschaffing censuur
* **Perestrojka**: hervorming planeconomie naar vrije markt

Voor deze hervorming hebben ze het Westen nodig

→ Brezjnevdoctrine losgelaten

→ Landen beginnen met democratie

DDR hervormt niet, zou einde van communisme zijn omdat het land al hervormingen wil. Wat ze op TV zagen, liet zien dat zij het erg slecht hadden

Vanaf 1989 ontstaan er protestbewegingen voor meer vrijheid en politieke hervorming. DDR burgers trekken via Oost-Europese landen naar de BRD

9 november 1989: Val Berlijnse Muur

Oktober 1990: Hereniging Duitsland

In 1991 begon de afscheiding van de Sovjet-Unie en ook zijn val. Er is een einde aan de Koude Oorlog gekomen

Toch was de integratie van de voormalig DDR moeilijker dan verwacht, de mensen daar hadden een heel andere mentaliteit. Uiteindelijk kreeg Duitsland een leidende rol in Europa daar zijn centrale ligging, vele inwoners en grote economie