Geschiedenis rep H2 van Luc

*2.2 De grondwetswijziging van 1848*

De grondwet werd in 1814 ingevoerd, waarin de belangrijkste rechten en plichten van de overheid en van de burgers staan. De inhoud is erg belangrijk, daarom is het erg moeilijk om deze te veranderen. Een tweedermeerderheid in het parlement is nodig

De grondwet van 1814 maakte Nederland een constitutionele monarchie, dus géén democratie.

De koning was erg machtig. Ministers waren verantwoording verschuldigd aan hem. Hij benoemde en ontsloeg de ministers zelf. Als hij wilde, kon hij simpelweg het parlement negeren. De conservatieven (=mensen die het bij het oude willen laten) wilden niet ‘het volk een té grote invloed op het bestuur zou krijgen. De liberalen waren juist vóór politieke vrijheid.

Belangrijke wijzigingen in de grondwet van 1848: (door Thorbecke)

* De macht van de koning werd beperkt. De ministers waren nu verantwoordelijk voor het beleid, en niet de koning.
* Leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden worden via rechtstreekse verkiezingen gekozen (direct)
* Leden van de Eerste Kamer werden gekozen door de Provinciale Staten. (indirect)
* De Eerste en Tweede Kamer kregen het recht van interpellatie

(= het recht om ministers uit te nodigen voor info over het beleid)

* De Tweede Kamer kreeg ook het recht van amendement en recht van enquête

(= het recht om een wetsvoorstel te wijzigen en het recht om mensen te ondervragen onder ede)

Slechts 2.5 % van de totale bevolking had kiesrecht. Dit kwam door het censuskiesrecht (= alleen mannen die het minimumbedrag belasting betaalde, kregen het recht om te stemmen)

Er waren géén politieke partijen. Dit had te maken met het districtenstelsel:

Een kiessysteem waarbij het land is verdeeld in kiesdistricten. De kandidaat met de meeste stemmen in dat district, kreeg de parlementszetel (voor dat district)

**Regering: koning en ministers**

**Parlement: Eerste en Tweede Kamer (volksvertegenwoordigers)**

Het systeem van Thorbecke werkte niet goed. Willem III volgde Willem II op, een paar jaar na de wijziging (1848). Door een paar domme fouten van hem, erkende hij op een gegeven moment dat niet hij, maar het parlement de hoogste macht had. Sindsdien heeft het volk het voor het zeggen.

*2.4 Het Feminisme*

Gelijkheid stond centraal in de grondwet van 1848. Toch was er een groot verschil tussen mannen en vrouwen. De vrouw was zoals in de wet stond handelingsonbekwaam. Ze mochten géén overeenkomsten afsluiten of rechtshandelingen verrichten.

De welvaart nam toe halverwege 19e eeuw 🡪 vrouwen hoefden minder (buitenhuis) te werken 🡪 de man werd ‘de kostwinner’

Volgens de katholieke en protestantse leiders, paste de meeste beroepsarbeid niet bij ‘de natuurlijke aanleg van vrouwen’. Er waren uitzonderingen, zoals onderwijzers. Voor sommige jonge vrouwen was het lesgeven een vervanging van het moederschap

Vanaf 1870 kwam er verzet tegen de juridische en economische achterstelling van vrouwen (juridische = vrouwenrechten)

Ze streefden naar emancipatie (=gelijke rechten voor een groep die wordt achtergesteld in de samenleving)

De meest fanatieken, werden feministen genoemd (femina = vrouw)

De meeste kwamen uit rijke families

1898) Nationale tentoonstelling van Vrouwenarbeid

Vanaf 1898 richtten de feministen zich op de invoering van het vrouwenkiesrecht.

*2.5 De strijd om kiesrecht*

Op een gegeven moment was er kritiek op het censuskiesrecht

1887) Bij een grondwetsherziening werd bepaald dat mannen vanaf die tijd kiesrecht hadden als ze over ‘kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand’ beschikten. De groep verdubbelde daardoor. Er werd in de wet niet duidelijk aangegeven waaraan men moest voldoen. Daarom werd het in 1896 in een nieuwe kieswet omschreven. Een man moest voldoen aan één of meer van deze eisen:

1. een bepaald bedrag aan belastingen betalen

2. een minimumbedrag aan spaargeld hebben

3. bepaalde examens hebben behaald

4. een bepaald salaris ontvangen

5. een woning beschikken over een bepaalde waarde van …

Hierdoor had bijna de helft van de mannen kiesrecht in 1900.

**Socialisten:** Gebaseerd op gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Zijn tegen arm en rijk. Ze vinden het belangrijk om armen te beschermen.

**Liberalen:** Zoveel mogelijk vrijheid voor iedereen, waarbij hun willen dat de overheid zo weinig mogelijk ingrijpt

**Confessionelen:** Waarbij het geloof centraal staat. Politieke mening is gebaseerd op het geloof. Nu bijvoorbeeld het CDA, vroeger de ARP (anti-revolutionaire partij)

**Grondwetswijziging van 1917**

Socialisten streden vóór algemeen kiesrecht, de confessionelen waren echter tegen algemeen kiesrecht. Confessionelen kregen hun zin met de Schoolstrijd, mits ze akkoord waren met het algemeen kiesrecht. Dat wilden ze niet, dus ze bedachten een compromis: er zou algemeen kiesrecht komen voor mannen, met de mogelijkheid om het later uit te breiden naar algemeen kiesrecht voor vrouwen. Deze gelijktijdige oplossing werd ‘de Pacificatie van 1917’ genoemd.

Bij de verkiezingen van 1917 werd voor het laatst gestemd volgens het districtenstelsel. In 1918 werd er voor het eerst gebruik gemaakt van evenredige vertegenwoordiging (kiessysteem waarbij het percentage stemmen voor een partij overeenkomt met het percentage zetels).

In 1922 mochten vrouwen (vanaf 25 jaar) voor het eerst stemmen tijdens een landelijke verkiezing. Hiermee werd Nederland (bijna) een democratie.

Tijdlijn:

1814) Eerste grondwet van Nederland werd ingevoerd

1840) Willem II volgt zijn vader, Willem I op

1848) Thorbecke herschrijft de grondwet

1879) Oprichting van de ARP (nu CDA)

1917) Pacificatie, einde schoolstrijd en invoering algemeen kiesrecht voor mannen

1919) Invoering algemeen vrouwenkiesrecht

1922) Vrouwen vanaf 25 mochten voor het eerst stemmen