**Het ontstaan van de Verenigde Staten**

1. **De komst van Indianen, Europeanen en Afrikanen:**

In navolging van Columbus werden de mensen die verspreid waren over geheel Amerika Indianen genoemd. In onze tijd worden ze ook inheemse volken genoemd. In Noord-Amerika zijn de volken die van de jacht leefden, het meest bekend geworden. Zij woonden in wigwams of tipi’s en hadden geen vaste verblijfplaatsen. Er waren ook volken die van landbouw leefden en een vaste verblijfplaats hadden, ook waren er grote steden. Door de verschillende levenswijze hadden de volken vaak weinig contact, hierdoor ontstonden er verschillen in culturen. De meeste volken werden bestuurd door een raad van de oudere en dapperste mannen. Andere volken werden door een enkele leider aangevoerd. En er waren ook volken die meer democratisch werden bestuurd. Er waren ook verschillende overeenkomsten tussen de Indianen:

* De Indianen geloofden dat alles in de natuur door goden en geesten werd geregeld. Zij geloofden dat dieren een grote macht bezaten.
* De aarde zagen zij als een goddelijke moeder, ze kende daarom geen particulier bezit.
* Alle volken wisten goed gebruik te maken van de natuur.

Omstreeks 1000 na Christus probeerden de Noormannen zich vergeefs in Amerika te vestigen. Maar na de komst van Columbus in 1492 bleken ze niet opgewassen te zijn tegen de Europeanen:

* De Indianen hadden geen paarden, honden en metalen wapens zoals zwaarden, pieken en musketten (geweren). Deze hadden de Europeanen wel.
* De Europeanen maakten handig gebruik van de verdeeldheid onder de Indianen.
* Ook waren ze niet opgewassen tegen de Europeanen, door de ziektes die ze mee brachten, waar de Indianen door stierven.

De Fransen namen het huidige Canada als kolonie in bezit. Zij breidden hun gebied langs de Mississippi naar het zuiden uit. In de 18de eeuw verloor Frankrijk Canada aan de Engelsen en tijdelijk Louisiana aan de Spanjaarden. De Engelsen stichtten vanaf de 16de eeuw aan de oostkust 13 koloniën.

Toen de eerste Afrikanen in de Engelse kolonie Virginia landden in 1619, leek het erop dat zij na een bepaalde periode de vrijheid en een stuk land zouden krijgen. Echter werden deze regels snel veranderd, contractarbeid werd vervangen door slavernij. Aan het eind van de 18de eeuw werd door George Washington en Thomas Jefferson gepleit voor de afschaffing van de slavernij. Maar door de uitvinding van de *cotton-gin* maakte hun voorstel geen schijn van kans. Daardoor nam het aantal plantages en dus de vraag naar nieuwe slaven toe. De meeste werkten op plantages of boerderijen. Jefferson wist in 1808 als president van de Verenigde Staten nog wel de afschaffing van de slavenhandel te bewerkstelligen. Maar sindsdien ontstond een illegale handel vanuit Afrika en het Caraïbische gebied. Afrikanen kregen op verschillende manier hun vrijheid:

* Ze waren afstammelingen van Afrikanen die als contractarbeiders hadden gewerkt.
* Soms liet een meester een slaag vrij als beloning van trouwe dienst of om te voorkomen dat hij de slaaf op zijn oude dag moest onderhouden.
* Soms kochten slaven zich vrij met geld, dat de eigenaren hen hadden laten verdienen.
* Kinderen van een blanke moeder en een zwarte vader werden als vrije mensen beschouwd.

1. **Ontstaan van de Verenigde Staten**

In 1756 kwam het in Amerika tot een oorlog tussen Engeland en Frankrijk die tot 1763 zou duren. De Fransen beperkten zich bij hun kolonisatie meestal tot handelsposten en verdreven Indianen nauwelijks uit hun land. De Engelsen daarentegen dreven de Indianen steeds meer westwaarts. Bij de vrede kreeg Engeland:

* Het grondgebied dat het huidige Canada beslaat.
* Het Franse grondgebied ten oosten van de Mississippi.
* Florida. In 1801 nam Napoleon dit gebied terug en verkocht het in 1803 aan de VS.

De regering in Londen liet de koloniën meebetalen aan de oorlogsschuld, ze stelden nieuwe belasting in, zoals invoerrechten. De kolonisten waren woedend. Afgevaardigden uit alle koloniën kwamen voor het eerst bijeen om gezamenlijk tegen de Engelse maatregelen te protesteren. ‘No taxation without representation’ was hun leuze. Zij wilden vertegenwoordigers in het Engelse parlement kunnen kiezen. Kooplieden besloten tot een boycot van Engelse goederen. Propaganda-acties werden gevoerd en sommige kolonisten gingen zelfs over tot geweld. Koning George III en de minister die hij koos, gaven echter de voorkeur aan polarisatie. ‘Blows must decide’ zei George III. En toen de Engelsen in 1773 bepaalden, dat alleen de Engelse Oost-Indische Compagnie thee mocht verkopen in de koloniën, volgde de *Boston Teaparty*. In Boston overviel een groep Indianen als verklede kolonisten ’s nachts 3 Engelse schepen en gooide de lading thee overboord, George III weigerde ieder compromis, en de Engelse regering trof strenge maatregelen tegen de gehele kolonie Massachusetts. Hierna volgden een aaneenschakeling van gebeurtenissen die in 1775 leidden tot de Onafhankelijkheidsoorlog. Kort na het begin van de oorlog stelden zij de *Onafhankelijkheidsverklaring* op. Bij de vrede in 1783 verwierven de koloniën de onafhankelijkheid en al het land ten oosten van de Mississippi.

Het congres van vertegenwoordigers van de opstandige koloniën droeg in augustus 1776 aan een commissie van 5 man op de *Onafhankelijkheidsverklaring* op te stellen. De verklaring bestond uit de ideeën van de kolonisten, zoals dat alle mensen gelijk geschapen zijn en bepaalde onvervreemdbare rechten bezitten zoals leven, vrijheid en het recht op nastreven van geluk. Hierbij had ook elk volk het recht om in opstand te komen. De verklaring bestond ook uit de grieven tegen George III en het besluit tot de onafhankelijkheid. De Onafhankelijkheids- verklaring was niet nationalistisch van inhoud, het eerste deel is later door andere volken overgenomen.

De grondwet kwam in 1787 tot stand. Elke kolonie werd een staat en alle staten bij elkaar vormden een Unie die men de *Verenigde Staten van Amerika* ging noemen. De grondwet werd ‘heilig’ verklaard: Er mochten geen veranderingen in worden aangebracht. Wel mocht de grondwet worden aangevuld door middel van *amendementen*. Deze aanvulling moest door het Congres worden goedgekeurd. In het bestuur werd een *scheiding van de machten* ingevoerd: Een uitvoerende, een wetgevende en een rechtsprekende macht.

* De uitvoerende macht ligt bij de president. De *president* wordt samen met de *vice-president* door het volk gekozen. Hij is het staatshoofd en de leider van het kabinet en ook opperbevelhebber van het leger en vloot. Als president heeft hij het recht om wetten voor te stellen en om wetten die door het Congres worden aangenomen, te verbieden, oftewel het *vetorecht*. Dit recht kan door 2/3 van het Congres ongedaan worden gemaakt. Het wordt daarom *opschortend vetorecht*genoemd.
* De wetgevende macht ligt bij het Congres. Het *Congres* bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. In de *Senaat* zitten van iedere staat 2 afgevaardigden. In het *Huis van Afgevaardigden* is iedere staat vertegenwoordigd naar het aantal inwoners. Het Congres keurt de wetten goed of af. Daarnaast kan het Congres de president in staat van beschuldiging stellen en afzetten. Alleen het Congres heeft het recht de oorlog aan een land te verklaren.
* De rechtsprekende macht is in handen van de rechters. Het hoogste rechtbank is het *Hooggerechtshof*. Dat bestaat uit 9 rechters, die door de president voor het leven worden benoemd. Deze rechters kunnen elke wet aan de grondwet toetsen. Als zij vinden dat een wet in strijd met de grondwet is, kunnen zij de wet buiten werking stellen. Op deze manier kan het Hooggerechtshof controle uitoefenen op de president en het Congres.

De regering van de Unie is slechts bevoegd op het gebied van de buitenlandse en de economische politiek. De regeringen van de afzonderlijke staten regelen zelf onderwijs, politie, rechtsprak en verkeer.

1. **De veroveringen van het westen**

Toen de Verenigde Staten van Amerika onafhankelijk waren geworden, trokken veel Amerikanen naar het westen. Het gebied ten westen van de oorspronkelijke 13 staten werd verdeeld in territoria, die onder het bestuur van de Unie bleven. Nam de bevolking van een territorium toe tot 60.000 vrije inwoners, dan mochten zij een grondwet opstellen. Na goedkeuring door het Congres werd het territorium als nieuwe staat toegelaten. De mensen die naar het westen trokken, werden *pioniers*genoemd. Het gebied waar zij naartoe trokken, noemde men de Frontier. Met de *Frontier* bedoelde men het grensgebied tussen het oude en het nieuwe land.

Na veel kleine botsingen met Indianen brak er een oorlog uit in het noordwesten van de Verenigde Staten, van 1789 tot 1794, hier werden de Indianen verslagen. De regering besloot in die tijd op voorstel van minister van oorlog Henry Knox, tot een politiek van verdragen sluiten en ‘beschaven’. De blanken hielden zich niet aan de verdragen. Telkens weer werden de Indianen van hun grond gedreven.

In de tweede helft van de 19de eeuw kwamen miljoenen nieuwe immigranten binnen. Boeren trokken steeds verder naar het westen op zoek naar nieuwe landbouwgronden. Spoorlijnen werden aangelegd, steden werden gesticht. Grote Indiaanse volken zoals de Sioux, de Comanchen en de Apachen werden in hun bestaan bedreigd. De Indianen begonnen opnieuw een oorlog. Eenmaal wisten de Indianen te winnen, tijdens de *Battle of the Little Bighorn River*, in 1876. Voor de Indianen bleef weinig anders over dan zich door de blanke regering in reservaten te laten plaatsen, waarmee meestal weinig viel te beginnen. En als de blanken grond van de Indianen wilden hebben, werden de Indianen alsnog verdreven. Zo werd het reservaat Oklahoma voor een groot deel weer aan de Indianen ontnomen, in 1889. Indianen die zich aan de blanke samenleving wilden aanpassen, kregen hiertoe meestal geen kans. ‘Er is geen betere Indiaan dan een dode Indiaan’, was de leuze van veel blanken. Het merendeel van de Indianen in de Verenigde Staten, 3/4 miljoen, kwam door toedoen van blanken in de 19de eeuw om het leven.

*Manifest destiny* werd in Verenigde Staten een algemeen gangbaar begrip. In 1872 bracht John Gast het in beeld. De voorzienigheid die als een engel boven het landschap zweeft, heeft een leerboek en een telegraaflijn in de hand. Op de achtergrond rechts is nog een andere verworvenheid van de Industriële Revolutie te zien. Indianen en bizons moeten wijken voor de naar het westen oprukkende ‘beschaving’.

Leider van de abolitionisten in de VS werd William Lloyd Garrison. Hij gaf vanaf 1831 het blad *The Liberator* uit en richtte in 1833 met anderen een anti-slavernijvereniging op. Garrison en zijn aanhangers wilden hun doel uitsluitend op een wettige wijze bereiken, zonder geweld. Sommige abolitionisten dachten daar anders over. Abolitionisten zetten een geheim netwerk op, de *Underground Railroad*, om slaven te helpen vluchten naar een noordelijke staat of naar Canada. Door middel van de *Ontvluchte-Slaven-Wet* werd geprobeerd daar een einde aan te maken. De uitvoering van deze wet mislukte al spoedig door de tegenwerking van de bevolking in de noordelijke staten. In 1854 werd voor het laatst een slaaf teruggebracht. Harriet Beecher Stowe publiceerde als reactie op de Ontvluchte-Slaven-Wet de roman *Uncle Tom’s Cabin*. Zij deed als abolitionist mee aan de Underground Railroad. Zij verwerkte haar belevenissen en die van anderen in haar boek. Na het lezen van *Uncle Tom’s Cabin* gingen veel mensen in het noorden bezitters van slaven als wrede tirannen zien en iedere slaaf als heilige. In het zuiden vond men dat het de werkelijkheid volstrekt vertekende. Er verschenen talloze tegengeschriften zoals *De oude plantage* en *De echte oom Tom*. Vanaf eind 19de eeuw gingen veel zwarten oom Tom zien als een ‘hielenlikker’ van de blanken, die zich neerlegde bij de ondergeschiktheid van de zwarten.

Het Hooggerechtshof bepaalde in 1857 dat zwarten geen burgers, maar ‘articles of merchandise’ (koopwaar) waren en daarom geen klacht konden indienen. Bovendien verklaarde het Hooggerechtshof dat zwarten ‘geen rechten hadden die de blanke verplicht was te respecteren’. In 1854 nam het Congres de *Kansas-Nebraska-Wet* aan: Voortaan mochten de bewoners van nieuwe staten zelf kiezen of ze slavernij in hun staat wilden toestaan. In Kansas leidde dit in 1856 tot gevechten tussen voor- en tegenstanders. Regeringstroepen moesten de orde herstellen in 1857. In 1859 trok de abolitionist John Brown met 20 man Virginia binnen. Zij overvielen een warpenarsenaal, bevrijdden enkele slaven en verwachtten toen dat alle slaven in het zuiden in opstand zouden komen. Dat gebeurde niet. Brown en de overige werden ter dood veroordeeld. Tijdens zijn proces maakte Brown zo’n indruk, dat velen in het noorden hem als een martelaar gingen zien.

1. **De Amerikaanse Burgeroorlog**

*Industrie tegenover landbouw:* In de noordelijke staten nam de industrie snel toe. Deze staten wilden dat de regering van de Verenigde Staten hun industrie zou beschermen. In het zuiden was weinig industrie. Akkerbouw en veeteelt leverden hier de belangrijkste producten op. Het zuiden leverde meer katoen dan welk land in de wereld. Het zuiden verhandelde katoen tegen Engelse industrieproducten. Zuidelijke staten hadden dus geen enkele behoefte om invoerrechten te heffen op deze Engelse producten.

*Slavenarbeid tegenover vrije arbeid:*Op de plantages in het zuiden werkten slaven. In het noorden waren de meeste mensen vrij, al was deze vrijheid voor de armste arbeiders niet groot. In het noorden vond een deel van de bevolking dat de slavernij in het zuiden moest worden afgeschaft. Vooral de abolitionisten ijverden voor afschaffing. Een groter deel van de noordelijke bevolking vond dat de slavernij mocht blijven in de staten waar slavernij was. Maar uitbreiding van de slavernij in nieuwe staten moest worden verboden. Het zuiden was fel tegen afschaffen en beperken van de slavernij.

Er waren ook politieke tegenstellingen tussen het noorden en het zuiden. De noordelijke staten waren voor een grote macht van de centrale regering in Washington. De zuidelijke staten wilden de afzonderlijke staten veel macht laten behouden. Een deel van de verontwaardigden in het noorden ging over tot het oprichten van een nieuwe politieke partij, deze was tegen de uitbreiding van de slavernij in het westen. De nieuwe groepering noemde zich de *Republikeinse partij*, de volgelingen waren uitsluitend noordelijk. De oude *Democratische partij* had volgelingen in het hele land. De andere partij, de *Whig Partij*, zou spoedig verdwijnen. Bij de presidentsverkiezing van 1860 werd de Republikein Lincoln tot president gekozen. De meest zuidelijke staten wilden hem niet als president erkennen. Zij besloten uit de Unie van de VS te stappen en een eigen staat te vormen. Een burgeroorlog was het gevolg, van 1861 tot 1865.

Er sneuvelden 618.000 soldaten sneuvelden in de burgeroorlog. Het zuiden hoefde zich alleen maar te verdedigen en had de bekwaamste leger aanvoerders. Maar het noorden had veel meer inwoners en een groter leger. Bovendien had het ook meer natuurlijke hulpbronnen. Op 9 april 1865 gaf de zuidelijke opperbevelhebber Lee zich over aan Grant, de opperbevelhebber van het noorden. Vijf dagen later werd Lincoln vermoord door een aanhanger van het zuiden. Onder leiding van Lincoln had verzoening tussen het noorden en het zuiden veel meer kans gehad. De opvolger van Lincoln lukte het niet noord en zuid met elkaar te verzoenen.

Lincoln is de geschiedenis ingegaan als bevrijder van de slaven. Toch kwam hij pas op 1 januari 1863 met de proclamatie tot afschaffing van de slavernij. De slavernij in de grensstaten die de zijde van het noorden hadden gekozen, liet hij nog bestaan. Die staten had Lincoln van afscheiding weten te weerhouden, vooral door de belofte de kwestie van de slavernij voorlopig te laten rusten. In het begin van de oorlog was hij ertegen, dat de slaven in de veroverde gebieden werden bevrijd. Hoewel hij een tegenstander van de slavernij was, was zijn hoogste doel ‘de Unie te redden en niet de slavernij te bewaren of te vernietigen’. Veel ontvluchte slaven bleken een goede hulp voor de noordelijke troepen. Een algehele invrijheidsstelling zou de zuidelijken in het eigen kamp waarschijnlijk extra moeilijkheden bezorgen. Het afschaffen van de slavernij was dus zuiver een strategische maatregel. Pas in 1865 zou in het Dertiende Amendement op de grondwet aan alle slaven in de VS de vrijheid gegeven worden.

1. **Industrialisatie en segregatie**

Economisch gezien kwamen de VS de gevolgen van de Burgeroorlog in korte tijd te boven. De schade werd hersteld en er ontstonden weer handelsbetrekkingen tussen noord en zuid. Op industrieel gebied ontwikkelden de VS zich zeer snel tot een van de belangrijkste staten in de wereld. Omstreeks 1900 produceerden de VS meer staal, steenkool en olie dan welk land dan ook. De economische groei werd mede mogelijk gemaakt door de komst van bijna 30 miljoen migranten tussen 1860 en 1920. In West-Europa werden veel hervormingen ingevoerd onder invloed van de opkomst van socialistische en communistische partijen. Maar socialisten en communisten kregen er weinig aanhang. Dat had met de volgende omstandigheden te maken:

* In de VS was de verdeeldheid onder de arbeiders veel groter dan in Europa: De blanke arbeiders wilden niet samenwerken met de zwarte, zwarte arbeiders werden niet in blanke vakverenigingen opgenomen. De bijna 30 miljoen immigranten die tussen 1860 en 1920 de VS binnenkwamen, wilden werken.
* In de VS hadden de arbeiders meer hoop op een betere toekomst dan in Europa.
* In de VS ijverden niet-socialistische organisaties en personen met succes voor hervorming en sociale wetgeving.

De VS hebben een zeer gemengde bevolking. Maar verreweg de grootste etnische minderheid wordt gevormd door de nakomelingen van de Afrikaanse slaven.

* *Er was nog geen politieke gelijkheid voor de zwarten in het zuiden:* Het Congres besloot het zuiden tot 1877 onder militaire controle te plaatsen. Aan de zwarten werden dezelfde rechten gegeven als aan de blanken. Maar daar kwam in de praktijk niets van terecht. De zuidelijke staten gingen gebruik maken van de mogelijkheid om in de wetgeving van de staat aanvullende bepalingen op te nemen, zoals de eis dat kiezers in staat moesten zijn te lezen, te schrijven en de grondwet te begrijpen. Zo wisten de blanken veel zwarten van de stembus te houden. Een deel van de blanken richtte terreurorganisaties op om de zwarten schrik aan te jagen. De bekendste werd de in 1865 opgerichte *Ku Klux Klan (KKK)*.
* *Ook ongelijkheid voor zwarten op economisch en sociaal gebied:* In het bevrijde zuiden was er voor de meeste zwarten alleen werk in dienst van blanken. Ook de zwarten die naar de steden in het noorden trokken, kregen daar de slechtst betaalde banen en werden het eerst ontslagen. Andere zwarten trokken naar het westen. Hun bestaan was daar in het begin even armoedig als elders. Maar ze hadden meer kans op verbetering van hun bestaan.

Zuidelijke staten gingen nieuwe wetten invoeren om de zwarte bevolking van de blanke te scheiden, dit wordt *segregatie* genoemd. De zwarte moest zijn plaats weten. En zijn plaats lag onder de laagste blanke bevolkingslaag. De bekendste zwarte leider aan het eind van de 19de eeuw werd Booker T. Washington. Hij vond dat zwarten eerst economisch afhankelijk moesten worden. Pas daarna zouden zij om gelijke rechten en afschaffing van de segregatie moeten vragen. Sommige zwarten noemden Booker T. Washington een ‘Oom Tom’. Zij stichtten in 1909 een nieuwe beweging die er vanuit ging dat een zwarte pas economisch onafhankelijk kon worden als hij gelijke rechten had. Hun beweging werd de *National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)* genoemd. Hun wilden haar doelen door demonstraties en via rechtszaken bereiken. President Roosevelt (1933-1945) had te maken met enorme economische problemen. Hij zorgde ervoor dat de zwarte bevolking een aandeel kreeg on de steunprogramma’s voor werklozen. Ook benoemde hij zwarten op enkele belangrijke posten bij de overheid. Als hij zou proberen de zwarte nog meer te beschermen, zouden de blanken zich misschien verzetten tegen zijn hele politieke programma. Toch stapten veel zwarten die kiesrecht hadden, over van de Republikeinse naar de Democratische partij van Roosevelt. De Democratische Partij was van oudsher de partij van de blanke zuiderlingen, maar sinds het begin van de 20ste eeuw kwam deze partij steeds meer op voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. De Republikeinse president Eisenhower (1953-1961) meende dat het denken van mensen niet door wetgeving kon worden veranderd. Zwarte leiders wilden door actie snel gelijke rechten bereiken. De belangrijkste zwarte leider werd de jonge dominee Martin Luther King. King en zijn aanhangers wilden via geweldloze acties in het zuiden gelijke rechten voor de zwarte bevolking krijgen. President Kennedy (1961-1963) diende bij het Congres een wetsvoorstel in waarmee hij een einde wilde maken aan de segregatie in het zuiden. Ook beloofde hij dat het kiesrecht van de zwarten beter beschermd zou worden. Kennedy werd vermoord, maar onder zijn opvolger, president Johnson (1963-1969), werden voorstellen tegen de segregatie en voor bescherming van zwarte kiezers door het Congres aangenomen.

Veel zwarten buiten het zuiden waren echter niet tevreden met gelijke burgerrechten. Zwarte leiders als Malcolm X en Stokely Carmichael zeiden dat de blanke samenleving door en door corrupt was. Mede door de strijdbaarheid van deze leiders ontstonden in de jaren 1965-1969 ernstige rassenonlusten in de getto’s van grote noordelijke steden. Een grote tegenslag was dat Martin Luther King werd vermoord in 1968. Onder president Nixon (1969-1974) werd een politiek van ‘heilzame verwaarlozing’ begonnen. Volgens hem was het voor de zwarten het beste dat hun problemen naar de achtergrond werden geschoven. Het streven naar integratie bleef belangrijk, maar in de slechte positie van de zwarten in de benedenlaag van de bevolking kwam nauwelijks verandering. Ook bleek er verdeeldheid onder de zwarten te bestaan. Veel zwarten hadden zich opgewerkt tot de midden- en bovenlaag van de bevolking. Deze groep was niet altijd bereid op te komen voor de belangen van de arme zwarten.

1. **De VS gaan optreden als een grote mogendheid**

Eind 19de eeuw bleek voor de VS de tijd rijp om zich met de wereld buiten Amerikaanse vasteland bezig te houden. Sommigen vonden dat de *Manifest Destiny* ook gold voor gebieden buiten Noord-Amerika. Anderen vonden echter juist dat de Amerikanen, die zichzelf hadden vrijgevochten van de Engelse overheersers, nu niet zelf andere volken moesten gaan overheersen. Rond 1900 zouden de Amerikaanse imperialisten hun zin in de politiek van de VS doordrijven. De VS namen ook deel aan de Eerste Wereldoorlog. Na die oorlog kwam tegenover het *internationalisme* van president Wilson, die vergeefs probeerde de VS te laten meedoen aan de Volkenbond, het *isolationisme* te staan. Aanhangers daarvan wilden de VS zo onafhankelijk mogelijk alleen voor hun eigen belangen laten opkomen. Door de Tweede Wereldoorlog verloor het isolationisme veel aan betekenis. Sindsdien hebben de VS een actieve buitenlandse politiek gevoerd.

1. **De economische crisis en de New Deal**

De regeringspolitiek in de jaren ’20 was dat de regering het bedrijfsleven zoveel mogelijk vrij moest laten. Als men de economie aan zakenlieden overliet en hen zoveel mogelijk hielp, door bijvoorbeeld stakingen te onderdrukken, dan zou de hele samenleving daarvan profiteren. De industrie zou groeien en voor meer werk en hogere lonen zorgen. In 1928 won de Republikeinse presidentskandidaat Herbert Hoover de verkiezingen. Hoover stelde zich voor als de Grote Ingenieur, die precies wist hoe de economische ‘machine’ van de VS in elkaar zat.

Maar in 1929 kwam er plotseling een einde aan de ‘Republikeinse’ welvaart. Aandeelhouders werden ongerust, ze kregen een vermoeden dat het helemaal niet zo goed ging met de economie in de VS. Sommige begonnen daarom hun aandelen in grote aandelen te verkopen. De prijzen van de aandelen daalden daardoor sterk. Door de aandelen te verkopen hoopte men nog iets van zijn geld terug te zien. De banken hadden in de tijd van economische groei veel geld uitgeleend aan hun klanten. Dit was voor de banken voordelig, want ze kregen rente. Maar door de crisis konden veel mensen het geleende geld niet terugbetalen, omdat hun aandelen bijna niets meer waard waren. Banken die te weinig contant geld hadden, gingen failliet. Veel bedrijven en particulieren verloren hierdoor bezit. Zij konden echter vaak geen andere banken vinden om daar geld te lenen. Zo gingen ook zij failliet. Maar hoe kon de crisis ontstaan?

* *Slechte verdeling van inkomsten:* In de jaren ’20 profiteerde slechts 25% van de bevolking van de welvaart. Slechts een klein deel van de bevolking had genoeg geld om huizen, auto’s en andere dure producten te kopen. Aan het eind van de jaren ’20 hadden deze rijke mensen alles wat ze wilden hebben.
* *Overproductie in de industrie:* Bedrijven gingen door met produceren en bleven dus met grote voorraden zitten. Daardoor raakten die bedrijven in financiële moeilijkheden.
* *Een te groot vertrouwen in de economische ontwikkeling:* Door de hoge verwachtingen leenden steeds meer mensen geld om aandelen en producten te kopen. De vraag naar aandelen steeg sterk en de prijzen van de aandelen gingen ook omhoog.
* *Overproductie in de landbouw:* Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de boeren in de VS veel naar Europa kunnen uitvoeren. Na de oorlog viel deze markt weg. In de VS ontstond daardoor een overproductie. Veel boeren gingen hun bedrijf moderniseren. Een groot deel van deze boeren betaalde machines en land met geleend geld. Door die modernisering steeg de productie zodanig, dat er in de landbouw opnieuw overproductie ontstond. Niet alleen boeren maar ook fabrikanten van landbouwmachines kwamen in problemen. De verkoop van deze machines daalde sterk. Daardoor raakten ook deze fabrikanten in grote financiële problemen. Door de mechanisatie van de landbouw waren veel landarbeiders werkloos geworden. De lonen van de landarbeiders die over bleven waren erg laag.
* *Onvoldoende controle op banken:* De bankiers vertrouwden erop dat het met de economie goed zou blijven gaan. De klanten konden dan het geleende geld met rente terug betalen. Dit veranderde toen de aandelen sterk in waarde daalden of zelfs waardeloos werden. Bankiers en aandeelhouders leden enorme verliezen. Faillissementen van banken waren het gevolg. In de VS waren er toen naast grote, ook bijzonder veel kleine banken. Deze hadden vooral problemen.

De crisis werd het begin van een *depressie*. De regering van president Hoover kreeg steeds meer tegenstanders. De Democraat Franklin Delano Roosevelt werd zijn opvolger. Anders dan Hoover vond Roosevelt dat de regering verantwoordelijk was voor burgers die buiten hun schuld in moeilijkheden waren geraakt. Met de *New Deal* beloofde Roosevelt een groot aantal sociaal-economische maatregelen om de economie weer op gang te brengen en de nationale eenheid te stimuleren.

* *Het herstel van vertrouwen in banken:* Vlak na zijn ambtsaanvaarding liet Roosevelt alle banken een week sluiten voor het publiek. De regering zorgde er toen voor dat de geldvoorraad van de sterke banken werd aangevuld en dat de zwakke banken definitief dicht gingen.
* *Steun aan boeren:* De boeren die hun productie wilden beperken, kregen subsidie. Zo hoopten de New Dealers de akkerbouw- en veeteeltprijzen omhoog te krijgen. Voor veel kleine boeren en landarbeiders bracht de eerste New Deal weinig of geen verbetering.
* *Het bedrijfsleven wordt aangespoord afspraken te maken en na te leven:* In een wet, de *National Industrial Recovery Act (NIRA)*, werd het bedrijfsleven uitgenodigd met de overheid afspraken te maken. Het doel van deze afspraken was overproductie en slechte werkomstandigheden tegen te gaan. Teveel bedrijven deden niet mee aan de afspraken.
* *Met grote projecten worden werklozen aan werk geholpen:* De federale regering gaf veel geld uit aan de deelstaten voor steun aan behoeftigen. Zij richtte in 1935 de *Works Progress Administration (WPA)* op. De WPA kon in totaal toch niet meer dan 1/4 van de werklozen helpen.

De tweede New Deal van Roosevelt:

* *Het harmoniemodel wordt vervangen door een conflictmodel:* Na de Congresverkiezing van 1934 werd het bedrijfsleven niet meer gevraagd om mee te werken, maar daartoe gedwongen via wetten. De periode waarin Roosevelt probeerde zijn plannen in harmonie met het bedrijfsleven door te voeren, wordt de *eerste New Deal* genoemd. De periode waarin hij zijn plannen tegen de oppositie van het bedrijfsleven in probeerde door te voeren, wordt de *tweede New Deal* genoemd.
* *Geboorte van de verzorgingsstaat:* Door de invoering van de *Social Security Act (SSA)* in 1935 werd een begin gemaakt met het verzekeren van werknemers tegen ziektekosten, werkloosheid en ouderdom. Landarbeiders en huishoudelijk personeel vielen hier buiten. Het geld voor deze verzekering moest worden opgebracht door de werkgevers. De werkgevers protesteerde heftig. Zij vonden steun bij de Republikeinse partij die verweet dat hij van de VS een socialistische staat wilde maken. Na hun grote nederlaag in 1936 zouden ook de Republikeinen het bestaan van sociale verzekeringen in principe aanvaarden. Beide partijen gaan op het gebied van de sociale zekerheid minder ver dan in de meeste Europese landen. Men wil in de VS meer overlaten aan de burgers zelf.
* *De positie van de vakbonden wordt versterkt:* Kenmerkend voor de New Deal was ook dat de regering probeerde de positie van de vakbonden te versterken. De *National Labor Relations Act (NLRA)* uit 1935 gaf de werknemers de garantie dat zij zich konden verenigen en konden onderhandelen met hun werknemers via vertegenwoordigers die zij in vrijheid hadden gekozen.
* *Big Government onder leiding van Franklin D.* *Roosevelt:* In de jaren ’20 hadden de werkgevers, Big Business, het voor het zeggen gehad. Nu moesten zij op sociaal en economisch gebied hun macht delen met de georganiseerde werknemers, *Big Labor*. Naast deze 2 ontwikkelde *Big Government*, het bureaucratisch apparaat, zich tot een derde macht. De overheid kreeg door allerlei wetten een veel grotere invloed op de Amerikaanse economie. Er waren meer mensen nodig, zo groeide de regering uit tot Big Government. Big Government werd belichaamd in de persoon van Franklin D. Roosevelt. Hij werd tot driemaal toe als president herkozen.

De laatste jaren van de New Deal:

* *Roosevelt en het Hooggerechtshof botsen:* In de jaren 1934-1936 verklaarde het hof enkele belangrijke wetten van de New Deal in strijd met de grondwet. Na zijn grote verkiezingsoverwinning in 1936 stelde Roosevelt voor het Hooggerechtshof met enkele leden uit te breiden. Maar zijn echte bedoeling was dat de nieuwe leden voor de New Deal moesten stemmen. Na een maandenlange discussie, waarin Roosevelt ervan werd beschuldigd dictator te willen worden, verwierp het Congres ten slotte zijn voorstel.
* *Oorlogsdreiging leidt tot einde van de New Deal:* Roosevelt begon te vrezen dat de VS niet buiten een nieuwe oorlog konden blijven. Hij wist dat het isolationisme diep in de VS geworteld was. En als hij de VS zo ver wilde krijgen dat zij de West-Europese democratieën zouden helpen tegen nazi-Duitsland, dan had hij de steun van zoveel mogelijk Amerikanen nodig. De zuidelijke Democraten maakten Roosevelt duidelijk dat zij hem alleen zouden steunen als hij de New Deal niet verder zou uitbreiden. In 1939 was de New Deal ten einde. De buitenlandse politiek kreeg de voorrang boven de binnenlandse. Nationale solidariteit was opnieuw geboden. Maar nu niet tegen gevaren van binnenuit, maar tegen die van buitenaf.

1. **De macht van de presidenten sinds 1945**

In april 1945 stierf Roosevelt. Hij werd opgevolgd door vice-president Harry Truman (1945-1953). Truman stelde zich veel harder op tegen de Sovjet-Unie dan Roosevelt had gedaan. Op binnenlands gebied zette Truman de politiek van Roosevelt voort. Hij zou zijn programma de *Fair Deal* noemen. Veel kiezers wilden minder invloed van de regering op het sociaal-economische leven. Het lukte Truman nog wel het meeste te behouden van wat de New Deal tot stand had gebracht. Ook wist hij de positie van de zwarte bevolking in de VS iets te verbeteren. Maar hij drong vergeefs aan op betere sociale voorzieningen voor zieken en bejaarden. Ook werd een veto van hem over een wet die het stakingsrecht aanzienlijk beperkte, ongedaan maken. Ondanks alle kritiek op zijn beleid wist Truman volkomen onverwacht in 1948 toch de presidentsverkiezing te winnen. In de volgende jaren vielen zij daarom de regerende Democraten met alle middelen aan. Hun stormram werd de beruchte senator Joseph McCarthy. Deze zou de regering-Truman van slapheid tegen het communisme beschuldigen en een heksenjacht tegen zogenoemde verraders en spionnen ontketenen. Mede daardoor en door tegenslagen in de Koreaanse Oorlog lukte het de Republikeinen in 1952 met Eisenhower de verkiezingen te winnen.

Eisenhower (1953-1961) wilde als president in de binnenlandse politiek veel minder invloed uitoefenen dan Truman. Eisenhower ging ervan uit dat een stijgende welvaart de bestaande problemen zou oplossen. Het bedrijfsleven moest zo weinig mogelijk in de weg worden gelegd. Maar tegen de zin van de conservatieven in zijn partij handhaafde Eisenhower het grootste deel van wat de New Deal tot stand had gebracht. Roosevelt en Truman wilden het rassenprobleem oplossen door maatregelen van de federale regering. Eisenhower geloofde niet dat men door maatregelen zoals wetten het denken en doen van mensen kon veranderen. Tot zijn verassing werd het streven van de Democratische presidenten onder zijn bewind overgenomen door het Hooggerechtshof. Eisenhower verwachtte dat het Hooggerechtshof het afwachtende regeringsbeleid zou steunen. Maar dat gebeurde niet. In 1954 verklaarde het Hooggerechtshof dat blank en zwart op de scholen niet langer gescheiden mochten blijven. En gelijkheid voor allen was volgens de rechters in de Amerikaanse grondwet vastgelegd. Veel blanken in het zuiden waren daarover zeer kwaad. Ook Eisenhower was geschokt.

Truman wilde het communisme in de wereld in bedwang houden (containment). Het mocht zich niet verder uitbreiden. Dulles wilde het communisme in Oost-Europa en Azië terugdringen (rollback). Dit lukte niet, want terugdringen kon tot een grote oorlog leiden. Eisenhower probeerde tot betere relaties met de Sovjet-Unie te komen. Wat betreft zijn binnenlandse beleid wilde Eisenhower zoveel mogelijk overlaten aan de afzonderlijke staten in de VS. John F. Kennedy voerde een dure buitenlandse politiek. Hij wilde bijvoorbeeld dat een Amerikaanse raket de eerste mensen op de maan zou brengen. Evenals de president wilde het Congres dat de VS de sterkste natie zouden blijven. In 1969 slaagden de VS er inderdaad in met een bemande raket op de maan te landen. Ook in de binnenlandse politiek had Kennedy grote plannen: De Amerikanen moesten naar een *New Frontier* (nieuwe grens) trekken. Armoede, werkloosheid en rassendiscriminatie moest worden bestreden. De overheid moest onder andere gaan zorgen voor betere voorzieningen voor zieken en ouderen, meer financiële steun aan het onderwijs en de ontwikkeling van nieuwe industrieën in gebieden met grote werkloosheid. Het bedrijfsleven hoefde minder belasting te betalen en de economie werd gestimuleerd door overheidsuitgaven. De economie breidde zich uit en de werkloosheid daalde. De meeste andere voorstellen werden echter door het Congres tegengehouden of sterk gewijzigd. Kennedy had humor, en vragen van journalisten beantwoordde hij slagvaardig.

Kennedy werd in 1963 vermoord en opgevolgd door president Johnson. De voorstellen van Johnson in zijn programma *The Great Society*, een ‘oorlog tegen de armoede’, werden door het Congres enthousiast aangenomen. Vanaf 1965 stuurde Johnson steeds meer Amerikaanse soldaten naar Zuid-Vietnam. De oorlog in Vietnam kostte de VS miljarden dollars. Maar Johnson weigerde de belastingen te verhogen. De oorlog kostte zoveel dat er te weinig geld overbleef voor zijn programma *The Great Society*. Toch is wel een deel van het programma uitgevoerd. Republikeinen wilden een harder optreden in Vietnam. Steeds meer Democraten vonden echter dat de oorlog ten koste ging van binnenlandse hervormingen. In 1968 waren er steeds meer slachtoffers in de oorlog in Vietnam, terwijl het einde van de oorlog niet in zicht kwam. Onder het presidentschap van Nixon kwam er een einde aan de vooruitstrevende rol van het Hooggerechtshof. Het hof had ook een einde gemaakt aan de onrechtvaardige indeling van de kiesdistricten, waardoor het platteland in het voordeel was en de grote steden in het nadeel. Het hof vond dat verplicht bidden discriminerend was tegenover mensen die niet in God geloofden. Toen opperrechter Earl Warren in 1969 met pensioen ging, benoemde Nixon de conservatieve Warren Burger tot zijn opvolger. In de buitenlandse politiek bereikte Nixon het volgende:

* Een wapenstilstand en daarmee een einde aan de deelname van de VS aan de oorlog in Vietnam in januari 1973.
* Verbetering van de betrekking met China en de Sovjet-Unie.

Nixon besloot rond Kerstmis 1972, zonder dat hij het met het Congres daarover had ingelicht, Noord-Vietnam twaalf dagen lang te bombarderen. De belangrijkste oorzaak van de val van Nixon werden echter de corruptie in zijn regering en zijn eigen onbetrouwbaarheid. Nixon moest zijn minister van justitie ontslaan. Deze had als voorzitter van het comité voor Nixons herverkiezing grote sommen geld aangenomen van het bedrijfsleven. In ruil daarvoor zou de regering deze bedrijven allerlei gunsten verlenen. Ook zijn vice-president Agnew moest aftreden. Na Nixons verkiezing bleek dat Agnew de belastingen had ontdoken en zich had laten omkopen. Er bleek dat een vertrouweling van Nixon opdracht had gegeven om in te breken in het Watergatehotel, waar het hoofdkwartier van de Democratische partij zat gevestigd. Op 9 augustus 1974 kondigde Nixon aan dat hij zou aftreden.

Het Congres beperkte de macht van de president. Nixon werd opgevolgd door Gerald Ford en die werd opgevolgd door Jimmy Carter. Zij kregen te maken met achterdocht tegen het presidentschap. Maar de belangstelling van de bevolking voor de politiek bleef dalen. Bij de verkiezing van 1980 won de Republikein Ronald Reagan het van de Democratische president Carter. Net als Kennedy beloofde Reagan dat hij van de VS weer het belangrijkste land in de wereld zou maken. In het eerste jaar van zijn regering werd er minder geld uitgegeven voor de sociale voorzieningen. Ook werden er allerlei federale instellingen ingekrompen of opgeheven. Het bedrijfsleven daarentegen kreeg meer vrijheid. Reagan bleef acht jaar president. Hij kon zijn plannen doorvoeren. Maar door de regering van Reagan werd zoveel geld geleend dat het begrotingstekort enorm steeg.

Bij de verkiezingen is of het waar is wat wordt gezegd, minder belangrijk dan het doel om de tegenstander in een kwaad daglicht te stellen. De Republikein George Bush sr. Wist zo in 1988 zijn tegenstander Dukais te verslaan. Maar zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat hielden de Democraten hun meerderheid. Tijdens het presidentschap van Bush sr (1988-1993) nam het begrotingstekort nog verder toe, er was meer geld nodig om dit op te lossen, maar dan zou de belasting sterk omhoog moeten. En Bush had tijdens de verkiezingen beloofd dat niet te doen. Toch besloot Bush de belastingen iets te verhogen. De werkloosheid was naar 6,2% gestegen, sinds het begin van de jaren ’80 was dat niet zo hoog geweest. Van het Amerikaanse zelfvertrouwen was niet veel meer over. Ook al behaalde Bush sr. in zijn politiek succes door de verdrijving van de Iraakse troepen uit Koeweit, in de Golfoorlog in 1991.

Bij de verkiezingen van 1992 won de Democraat Bill Clinton Bush sr. Hij werd vier jaar later ook voor een tweede termijn gekozen (1993-2001). Clinton wilde meer uitgeven dan George Bush sr. Als de Republikeinen een wetsvoorstel van Clinton wilden verhinderen, kregen zij vaak steun van conservatieve zuidelijke Democraten. De Amerikaanse economie draaide uitstekend in de tweede helft van de jaren ’90. Onder Clintons bewind werd het begrotingstekort weggewerkt en daalde de werkloosheid sterk. Ondanks vele affaires in zijn privéleven bleef Clinton goed scoren op opiniepeilingen.

De Republikein George Bush jr. (2001-2009) zoon van de vroegere president Bush, won in 2000 de omstreden presidentsverkiezing. In Florida waar een broer van Bush jr. gouverneur was, werd door de tegenpartij de telling van de stemmen aangevochten. Het Hooggerechtshof wees hertelling af en Bush werd in plaats van Al Gore president. Hij was 9 maanden president toen de aanslag op het World Trade Centre, oftewel de Twin Towers, in New York plaatsvond. Vanaf dat moment concentreerde Bush jr. zich op de buitenlandse politiek. Volgens de VS was de aanslag georganiseerd door de terreurorganisatie *Al Qaida*, geleid door Osama bin Laden. Deze zou gesteund worden door het Afghaanse Talibanbewind. Het Talibanbewind in Afghanistan werd verdreven. Samen met andere NAVO-landen, waaronder Nederland, staan de VS de nieuwe regering van Afghanistan terzijde bij haar pogingen tot macht in het land ook daadwerkelijk te vestigen. Daarnaast richtte Bush zich op Irak. Bush kreeg opnieuw toestemming om oorlog te voeren. Alleen Engeland deed mee met de VS. Er werden geen massavernietigingswapens gevonden. Irak werd tijdelijk bezet door troepen van de VS en enkele andere landen. Een succes voor Bush leek in januari 2005 in Irak verkiezingen konden worden gehouden. De Iraakse bevolking is echter politiek en godsdienstig sterk verdeeld. Voor de groepen is het behoud of het vergroten van de eigen machtspositie belangrijker dan de democratie. In 2004 koos bij de presidentsverkiezing een krappe meerderheid voor voortzetting van het beleid van Bush jr., ondanks het oplopen van de verliezen aan soldaten, het toenemen van het begrotingstekort en van werkloosheid. De Republikein Bush kon rekenen op een Republikeinse meerderheid in het Congres.

In 2008 versloeg de Democraat Barack Obama zijn Republikeinse tegenkandidaat John McCain. Barack Obama werd in 2012 wel herkozen. Maar de Democraten raakten hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigde en in de Senaat kwijt. Als gevolg daarvan werd het Barack Obama onmogelijk gemaakt het door hem gewenste beleid uit te voeren. Obama werd opgevolgd door Donald Trump. Wie in een staat de meeste stemmen haalt, krijgt de stemmen van alle kiesmannen van die staat. Door dit systeem verliest soms de president met de meeste stemmen de verkiezing.

**Slavernij in Amerika**

Gedurende de 17de en 18de eeuw werden mensen ontvoerd vanuit Afrika, gedwongen tot slavernij en uitgebuit om te werken in de productie van gewassen zoals tabak en katoen. Tegen het midden van de 19de lokten de westwaartse expansie van Amerika en het abolitionisme een grot debat uit over slavernij dat zou zorgen voor een bloedige burgeroorlog. Hoewel de overwinning van het Noorden de 4 miljoen tot slaaf gemaakte mensen bevrijdde, bleef de erfenis van de slavernij de Amerikaanse geschiedenis beïnvloeden (wederopbouw, burgerrechtenbeweging).

Velen beschouwen een belangrijk startpunt voor slavernij in Amerika het jaar 1619, toen de piraat van het schip The White Lion, 20 Afrikanen aan land bracht in de Britse kolonie Jamestown, Virginia. De bemanning had de Afrikanen van het Portugese slavenschip Sao Jao Bautista in beslag genomen. Gedurende de 17de eeuw gingen steeds meer Europese kolonisten in Noord-Amerika zich wenden Afrikaanse mensen. Zij waren in hun ogen een goedkope en overvloedige arbeidsbron. Sommige historici hebben geschat dat 6 tot 7 miljoen tot slaaf gemaakte mensen alleen al in de 18de eeuw naar de Nieuwe Wereld werden geïmporteerd. In de 17de en 18de eeuw werkten tot slaaf gemaakte Afrikanen voornamelijk op de tabaks-, rijst- en indigoplantages van de zuidkust. Na de Amerikaanse Revolutie begonnen veel kolonisten de onderdrukking van tot slaaf gemaakte Afrikanen te koppelen aan hun eigen onderdrukking van tot slaaf gemaakte Afrikanen te koppelen aan hun eigen onderdrukking door de Britten, en op te roepen tot de afschaffing van de slavernij. Na de Onafhankelijkheidsoorlog kwam er een nieuwe grondwet in de VS. Deze erkende stilzwijgend de instelling van slavernij, waarbij elk tot slaaf gemaakte individu als 3/5 van een persoon werd geteld met het oog op belasting en vertegenwoordiging in het Congres en het recht werd gegarandeerd om elke ‘persoon die gehouden is aan dienst of arbeid’ terug te nemen.

Aan het einde van de 18de eeuw, werd het Zuiden geconfronteerd met een economische crisis en de voortdurende groei van de slavernij in Amerika leek twijfelachtig. Rond dezelfde tijd leidde de mechanisatie van de textielindustrie in Engeland tot een enorme vraag naar Amerikaans katoen, een zuidelijk gewas waarvan de productie beperkt werd door de moeilijkheid om de zaden uit ruwe katoenvezels met de hand te verwijderen. Maar in 1793 vond Eli Whitney de Cotton Gin uit. Een eenvoudig gemechaniseerd apparaat dat de zaden efficiënt verwijderde. Binnen een paar jaar zou het Zuiden overstappen van de grootschalige productie van tabak naar die van katoen. Tussen 1774 en 1804 schaften de meeste noordelijke staten de slavernij af of begonnen ze met het proces om slavernij af te schaffen. Hoewel het Amerikaanse Congres de Afrikaanse slavenhandel in 1808 verbood, bloeide de binnenlandse handel en verdrievoudigde de tot slaaf gemaakte bevolking in de Verenigde Staten bijna in de komende 50 jaar.

Tot slaaf gemaakt mensen in het vooroorlogse zuiden vormden ongeveer 1/3 van de zuidelijke bevolking. Landeigenaren probeerden hun tot slaaf gemaakte volledig afhankelijk van hen te maken door beperkingen. Ze mochten meestal niet leren lezen en schrijven en hun gedrag en beweging werden beperkt. Veel meesters verkrachtten tot slaaf gemaakte vrouwen en beloonden gehoorzaam gedrag met gunsten, terwijl opstandige tot slaaf gemaakte mensen brutaal werden gestraft. Veel slaven trouwden en stichtten grote gezinnen, de meeste eigenaren van tot slaaf gemaakte arbeiders moedigden deze praktijk aan, maar aarzelden meestal niet om families te verdelen door verkoop of verwijdering.

Opstanden onder tot slaaf gemaakte mensen kwamen voor, maar weinigen waren succesvol. De opstand die de meest angstaanjagende slaven was die onder leiding van Nat Turner in Southampton County, Virginia, in augustus 1831. Turners groep vermoordde in 2 dagen tijd zo’n 55 blanken voordat gewapend verzet van lokale blanken en de komst van staatsmilities hen overweldigde. Aanhangers van slavernij wezen op Turners rebellie als bewijs dat zwarte mensen inherent inferieure barbaren waren die een instelling als slavernij nodig hadden om hen te disciplineren, en angst voor soortgelijke opstanden leidde ertoe dat veel zuidelijke staten hun slavencodes verder versterkten om het onderwijs, de beweging en de vergadering van tot slaaf gemaakte mensen te beperken.

In het Noorden wakkerde de toegenomen repressie van zuidelijke zwarte mensen alleen maar de vlammen van de groeiende abolitionistische beweging aan. Van de jaren 1830 tot de jaren 1860 won de beweging om de slavernij af te schaffen kracht, geleid door vrije zwarten, zoals Frederick Douglass en blanke aanhangers zoals William Lloyd Garrison, oprichter van de radicale krant *The Liberator* en Harriet Beecher Stowe, die de bestseller antislavernijroman *Uncle Tom’s Cabin* publiceerde. Terwijl veel abolitionisten hun activisme baseerden op het geloof dat slavenhouderij een zonde was, waren anderen meer geneigd tot het niet-religieuze argument van ‘vrije arbeid’. Underground Railroad, kreeg een momentum in de jaren 1830. Conducteurs zoals Harriet Tubman begeleidden ontsnapten op hun reis naar het noorden. Hoewel de schattingen sterk variëren, kan het overal van 40.000 tot 100.000 tot slaaf gemaakte mensen hebben geholpen om vrijheid te bereiken. Het succes hiervan hielp bij het verspreiden van abolitionistische gevoelens in het noorden, het verhoogde ongetwijfeld ook de spanning in de secties, waardoor pro-slavernij zuiderlingen overtuigd werden van de vastberadenheid van hun noordelijke landgenoten om de instelling die hen in stand hield te verslaan.

In 1820 eindigde een bitter debat over het recht van de federale overheid om de slavernij te beperken over missouri’s aanvraag voor een staat in een compromis: Missouri werd toegelaten tot de Unie als een slavenstaat, Maine als een vrijstaat en alle westelijke gebieden ten noorden van de zuidelijke grens van Missouri moesten vrije grond zijn. Hoewel het Missouri-compromis was ontworpen om een gelijkmatig evenwicht tussen slaven- en vrije staten te behouden, was het in staat om de krachten van het sectionalisme slechts tijdelijk te onderdrukken.

In 1850 werd een ander compromis onderhandeld om de kwestie van slavernij op te lossen in gebieden die tijdens de Mexicaans-Amerikaanse oorlog waren gewonnen. Vier jaar later opende de Kansas-Nebraska Act echter alle nieuwe gebieden voor slavernij door de heerschappij van volkssoevereiniteit over het edict van het Congres te bevestigen, waardoor pro- en anti-slavernijkrachten het uitvochten in de nieuwe staat Kansas. De ondergang van de oude Whig Party en de geboorte van een nieuwe, geheel noordelijke Republikeinse Partij. In 1857 trok de Dred Scott-beslissing van het Hooggerechtshof het Missouri-compromis effectief in dor te oordelen dat alle gebieden openstonden voor slavernij.

Het Zuiden zou het volgende jaar het breekpunt bereiken, toen de Republikeinse kandidaat Abraham Lincoln tot president werd gekozen. Hoewel Lincoln’s anti-slavernij opvattingen goed ingeburgerd waren, was het centrale oorlogsdoel van de Unie niet om de slavernij af te schaffen, maar om de VS als natie te behouden. Afschaffing werd pas later een doel, vanwege militaire noodzaak, groeiend anti-slavernij sentiment in het Noorden en de zelfemancipatie van veel mensen die de slavernij ontvluchtten toen noordelijke troepen door het Zuiden trokken.

Op 22 september 1862 vaardigde Lincoln een voorlopige emancipatieproclamatie uit. Op 1 januari 1863 maakte hij het officieel dat slaven voor eeuwig vrij zijn. Door de vrijlating van de slaven, werden er veel arbeidskrachten verloren. Hoewel de emancipatieproclamatie niet officieel een einde maakte aan alle slavernij in Amerika zouden ongeveer 186.000 zwarte soldaten zich aansluiten bij het Leger van de Unie.

Het 13e amendement, aangenomen op 18 december 1865, schafte officieel de slavernij af. Eerder tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen ontvingen de rechten van burgerschap en de ‘gelijke bescherming’ van de grondwet in het 14e amendement en het stemrecht in het 15e amendement, maar deze werden vaak geschonden of genegeerd. Het was moeilijk voor zwarte burgers om zich te vinden in de naoorlogse economie, dankzij beperkende regels voor zwarte mensen en regressieve contractuele regeling zoals sharecropping. De wederopbouw was uiteindelijk frustrerend voor Afro-Amerikanen. De wedergeboorte van blanke suprematie had in 1877 in het zuiden gezegevierd. Bijna een eeuw later leidde verzet tegen het aanhoudende racisme en discriminatie in Amerika, tot de burgerrechtenbeweging van de jaren 1960, die de grootste politieke en sociale winst voor zwarte Amerikanen sinds de wederopbouw behaalde.

**Slavernij als historisch verschijnsel**

**Slavernij bij de Grieken en bij de Romeinen**

Athene was de rijkste stadstaat en had meer slaven dan de andere stadstaten. De slaven hadden geen rechten, maar konden wel hun toevlucht zoeken in een tempel als zij heel slecht werden behandeld. Slaven werkten in bijna alle beroepen, vooral als ambachtsman of in de mijnbouw (zoals in de zilvermijnen in Laurion), maar ook als leraar en als arts. De staatsslaven werkten bijvoorbeeld als stratenmaker of als politieagent en in de oorlogstijd werden zij ingezet voor de verzorging van de soldaten. Maar naast de slaven waren er in Athene vrije boeren, pachters, ambachtslieden en andere arbeiders. Slaven en vrije werkten samen. In het oude Athene zijn geen acties gevoerd voor de afschaffing van de slavernij. Maar er zijn wel filosofen geweest die slaven dezelfde rechten wilden geven als vrije mensen.

In het Romeinse Rijk werkten de meeste slaven op het platteland in ellendige omstandigheden. Het gevaarlijkste werk was het werk van de gladiatoren. Sommige slaven zoals toneelspelers en leraren, konden zelfs veel geld verdienen. Slaven konden zich niet alleen vrij kopen, maar konden zelfs gaan behoren tot de rijkste mensen. In het keizerrijk werden geen acties gevoerd voor afschaffing van de slavernij. Maar het aantal slaven dat door hun bezitters in vrijheid werd gesteld, nam voortdurend toe.

Spartacus was als slaaf en gladiator in dienst van de Romeinen berustte hij niet in zijn lot. Hij bevrijdde zichzelf en zijn medegevangenen uit een gladiatorenkazerne in Capua. Daarna bevrijdden zij duizenden slaven op Romeinse landgoederen. Een groep Duitse communisten nam hem aan het eind van de Eerste Wereldoorlog tot voorbeeld, de Spartacusbond. Stanley Kubrick en Kirk Douglas, een inmiddels klassiek geworden film vervaardigd over het leven van Spartacus en de slavenopstand tegen de Romeinen. Zij wilden ook laten zien waar mensen in staat tot zijn als het gaat om vrijheid.

In het geval van de film van Spartacus worden de slaven meer als een eenheid voorgesteld dan in werkelijkheid het geval was. De soldaten luisterden niet naar Spartacus op enkele belangrijke momenten. Zij plunderden bijvoorbeeld tegen de wil van Spartacus een stad. En in de film blijkt ontsnappen via Noord-Italië niet mogelijk, terwijl dit volgens Romeinse bronnen wel kan, maar wouden de slaven liever blijven plunderen. Spartacus sneuvelde tijdens de laatste slag. Zijn lichaam werd niet gevonden. De overlevenden werden gekruisigd.

**Enorme uitbreiding van de slavernij door de trans-atlantische slavenhandel**

Slavernij kwam voor in bijna alle oude rijken. Krijgsgevangenen werden vaak tot slaaf gemaakt. Ook hun afstammelingen waren vaak vanaf hun geboorte slaaf. Door de talrijke oorlogen die de Romeinen voerden, waren er in het Romeinse rijk veel slaven. In de Middeleeuwen verdween in West-Europa de slavernij. Maar in de Arabische wereld, in het Turkse rijk en in grote delen van Afrika en Azië bleven slavernij en slavenhandel bestaan. Vanaf de Middeleeuwen tot ongeveer 1900 werden ongeveer dertien miljoen Afrikanen als slaaf naar de Arabische wereld rond het Middellandse Zeegebied en naar het Midden-Oosten vervoerd en ongeveer vier miljoen naar Azië.

De Europese verovering van Amerika leidde tot een enorme uitbreiding van de slavernij en de slavenhandel. Deze trans-atlantische slavenhandel was lang een Portugees monopolie. Bij het Verdrag van Tordesillas (1494) hadden Spanje en Portugal de niet-Europese wereld onderling ‘verdeeld’. In de loop van de 17de eeuw werden handelsposten aan de westkust van Afrika veroverd en doorbraken ze zo het Portugese monopolie. Vanaf die tijd werd de trans-atlantische slavenhandel een internationale aangelegenheid. De West-Indische Compagnie (WIC), opgericht in 1621, had tot 1734 het monopolie van de Nederlandse slavenhandel. In 1637 veroverde de WIC, het voornaamste Portugese fort Elmina aan de Goudkust. Het bleef tot 1872 in Nederlandse handen.

**Abolitionisten ijveren voor afschaffing van de slavernij**

Het abolitionisme ontstond eind 18de eeuw in Engeland. Daar werd in 1787 de *Society for the abolition of the Slave Trade* opgericht. In 1807 schafte Engeland de slavenhandel af en in 1834 de slavernij. Aanhangers van de Verlichting richtten in 1788 de *Société des amis des Noirs* op. Hun doel was de afschaffing van de slavenhandel. Veel leden van deze vereniging speelden een grote rol in de Franse Revolutie, die een jaar later uitbrak. Toch slaagden zij er niet in een verbod op de slavenhandel tot stand te brengen. Dat gebeurde pas toen het Congres van Wenen de slavenhandel afschafte in 1815. In augustus 1791 kwamen slaven, geleid door de ex-slaaf Toussaint Louverture, in de Franse kolonie Haïti in opstand. De Franse gouverneur Sonthonax schafte eigenmachtig de slavernij in Haïti af in 1793. De tegenstanders dachten vooral aan de economische belangen van Frankrijk, maar de voorstanders wonnen en schaften de slavernij in alle Franse koloniën af in 1794. In 1802 voerde Napoleon echter de slavernij opnieuw in. In 1834 werd in Frankrijk de *Société française pour l’abolition de l’esclavage* opgericht.

In 1808 verbood Engeland de slavenhandel, ook in Suriname dat toen door de Engelsen bezet was. Onder Engelse druk verbood koning Willem I in 1814 voor Nederlandse onderdanen de slavenhandel. De christelijke voorstanders vonden afschaffing een noodzakelijke voorwaarde om onder de slaven met succes het christendom te kunnen prediken. De liberalen baseerden zich op de principes van vrijheid, gelijkheid en menselijkheid, bovendien zou de kolonie volgens de liberalen op den duur economisch meer gebaat zijn met vrije dan met gedwongen arbeid, omdat vrije arbeiders veel productiever zouden zijn dan slaven en waarschijnlijk goedkoper. De landbouwkundige Teenstra, die van 1828 tot 1834 in Suriname verbleef, kende de slavernij uit eigen waarneming. Zijn boek was een gedegen aanklacht tegen de slavernij. In 1842 richtten de twee groepen zich afzonderlijk tot de koning met het verzoek slavernij af te schaffen. Pas 14 jaar later kwam de Nederlandse regering met een wetsvoorstel tot afschaffing van de slavernij, vooral onder invloed van Harriet Beecher Stowes. Pas het vijfde voorstel werd in 1862 aanvaard. Op 1 juli 1863, de dag van de Emancipatie, kregen de slavem om Suriname en de Antillen de vrijheid

**Slavernij in de geschiedenis**

Het is pas recent dat slavernij wereldwijd is verboden met de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die in 1948 de verklaring van de rechten van de mens aannam die specificeerde dat vrijheid van slavernij een universeel mensenrecht is en dat het in alle vormen verboden moet worden. De belangrijkste kenmerken van slavernij zijn de kenmerken waarover het algemeen wordt eens, zoals het verlies van bewegingsvrijheid en wettelijke rechten. In veel beschavingen en landbouweconomieën waren grotere arbeidskrachten nodig. Oorlog leverde niet alleen buit op zoals goud, maar ook mensen om als slaven te nemen wat uiteindelijk ook een vorm van statussymbool werd.

De oudst bekende schriftelijke verwijzing naar slavernij is te vinden in de Hammurabi Code van 1754 BCE, die stelt: ‘Als iemand een mannelijke of vrouwelijke slaaf van het hof, of een mannelijke of vrouwelijke slaaf van een bevrijde man, buiten de stadspoorten neemt zal hij ter door worden gebracht’. De relatie tussen slaaf en meester werd vastgelegd in de wet, slavenhouders mochten kindslaven niet dwingen om onnodig harde fysieke arbeid te verrichten. Elke transactie van het kopen of verkopen van slaven moest worden gecontroleerd door overheidsfunctionarissen. Het bijbelse verhaal Exodus waarbij de Israëlieten door Mozes naar de vrijheid werden geleid, waarbij archeologen theoretiseren dat dit mogelijk in de periode van het Nieuwe Rijk is gebeurd.

Het oude Griekenland zou je kunnen voorstellen als ’s werelds eerste echte slavenmaatschappij waarbij het grootste deel van de economie afhankelijk was van slavenarbeid. Het oude Griekenland bood echter wel een vorm van *manumissie* (vrijlating) voor slaven waarbij ze hun vrijheid konden kopen of werden vrijgelaten naar goedkeuring van hun meester. Het was geen totale vrijheid, omdat ze wettelijk nooit een volwaardige burger mochten worden en de meerderheid nog steeds verplicht was om hun voormalige meesters enkele plichten te geven. Met de neergang van Griekenland en de uitbreiding van Rome breidde ook de slavernij zich uit. We zien ook de opkomst van slavernij die wordt gebruikt voor sport in plaats van arbeid zoals gladiatorengevechten en bordelen. Slavenopstanden waren in deze tijd niet ongewoon. Er waren weer strenge regels rond slavernij en nog strengere straffen voor slaven die in opstand kwamen. Slaven in deze periode konden ook opereren als bekwame ambachtslieden zoals kappers, schilders en docenten. Rome verschilde van Griekenland, zij bevrijdde slaven volledig legale Romeinse burgers met rechten konden worden.

De val van het Romeinse Rijk leidde tot ‘de donkere middeleeuwen’ of middeleeuwse periode. Met de neergang van het Romeinse Rijk kwam het verlies van grootschalige markten. In Groot-Brittannië zien we een langzame reorganisatie van de samenleving na het vertrek van de Romeinen en de opkomst van lijfeigenschap veel later. Als koningin-regentes voor haar jonge zoon schafte Bathild, een voormalige Engelse slaaf, de handel in christelijke slaven af en bevrijdde ze alle jonge kindslaven.