**Aardrijkskunde**

**Toetsweek 3**

**Samenvatting**

**Havo 4**

**Hoofdstuk 3**

**§ 1 – Niet alle landen even rijk**

*Tekstboek*

Om landen goed te kunnen vergelijken moet je letten op bevolkingskenmerken

* Economische kenmerken
* Demografische kenmerken
* Sociaal-culturele

Grootste verschil tussen landen is de ongelijke welvaart. Het begrip armoede is te subjectief. Het Bruto Nationaal Product is een beter meetlint of criterium. Er zit wel een addertje onder het gras. Het ene land heeft meer inwoners dan andere landen. Om de welvaart beter te vergelijken maak je van deze absolute waarde een relatieve waarde: het BNP per inwoner.

Economie gaat over het verdienen van geld en de besteding ervan aan schaarse goederen. De toepassing van een aantal economische criteria maakt een nauwkeurige vergelijking mogelijk. Ze zijn gebaseerd op de volgende kenmerken: productie, verdiensten, en het werk dat de mensen doen. Onder het BNP verstaat men de totale productie van goederen, dus ook van diensten, in de loop van een jaar, uitgedrukt in geld, dus alles wat er in een land in een jaar verdiend wordt. Het BNP is een gemiddelde. Het cijfer zegt niets over de verdeling van het nationaal inkomen.

Met het begrip koopkracht wordt de hoeveelheid goederen en diensten bedoeld die je van je salaris of zakgeld kunt kopen.

Vanwege alle kritiek op de gebruikswaarde van het BNP is er veel voor te zeggen om ook andere economische en sociale indicatoren te gebruiken. Je hebt van de VN bijvoorbeeld de Index Menselijke Ontwikkeling (IMO). Deze heeft drie indicatoren:

* Hoeveel verdient de bevolking gemiddeld?
* Hoe oud worden de mensen gemiddeld?
* Hoeveel mensen hebben leren lezen en schrijven?

Bestaansmiddelen zijn te verdelen in drie groepen: de primaire, de secundaire en de tertiaire sector.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sector** | **Bedrijfstak** |
| Primaire | * Landbouw (akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, bosbouw) * Visserij * Jacht |
| Secundaire | * Industrie * Ambacht * Bouwnijverheid * Mijnbouw * Openbare nutsbedrijven |
| Tertiaire | * Handel * Transport * Financiële en zakelijke diensten * Bestuurlijke, sociale en culturele diensten |

De omvang van de drie sectoren wordt meestal aangegeven in procenten van de beroepsbevolking. De beroepsbevolking is het deel van de bevolking dat werkt om geld te verdienen, dat is tussen de 15 en 65 jaar.

*Aantekeningen*

Bepalen arm/rijk: welke criteria gebruik je?

Gemiddelden van een land verdoezelen verschillen

* Tussen groepen mensen = sociale ongelijkheid
* Tussen gebieden = regionale ongelijkheid

Gebieden die niet geschikt zijn voor menselijke bewoning met fysische reden:

* Woestijn
* Poolgebieden
* Bergachtig


Demografische druk: verhouding tussen de productieve en niet productieve leeftijdsgroepen in een land.

Berekening: (<20jr+65>jr)/20-65jr x 100%

Tegen 200 productieve staan 100 niet productieve

Groene druk: <20/20-65jr x 100%  
Grijze druk: 65>jr./20-65jr x 100 %

Groene/Grijze druk x 100 % = demografische druk

Demografisch transitie model

* Geen landen in fase 1, want sterftecijfer is zelfs in armste landen gedaald door hulp/medische zorg
* Perifere landen: soms fase 2, als de geboorten nog niet zijn gedaald anders in fase 3
* Semi-perifere landen: door stijging welvaart en onderwijsniveau in fase 3, want geboortecijfers dalen.

**Fase in demografische transitie hang samen met ontwikkelingsniveau van een land**

**§2 – Mensen en culturen: Tsjechië en Egypte**

Een veelgebruikt demografisch kenmerk is de bevolkingsdichtheid (is het aantal mensen dat per km2 in een gebied woont). Het bevolkingsspreiding geeft aan hoe de bevolking is verdeeld over de ruimte. Een belangrijk demografisch begrip is de bevolkingsgroei. Met het begrip leeftijdsopbouw bedoelt men de samenstelling van de bevolking naar leeftijd en geslacht. De leeftijdsopbouw wordt weergeven in een bevolkingsdiagram.

In landen waar de leefomstandigheden slecht zijn, wegen veel mensen de voor- en nadelen van blijven of verhuizen tegen elkaar af en hakken uiteindelijk de knoop door: ze blijven of vertrekken. De aantrekkingsfactoren die bij de migratie een rol spelen, noemt men pullfactoren. Je kunt ze samenvatten met de woorden ‘hoop, kansen en mogelijkheden’. Je hebt pushfactoren en pullfactoren. Pushfactoren zijn redenen om weg te gaan uit een land en pullfactoren om naar een land toe te gaan. Men spreekt van arbeidsmigratie wanneer mensen uit hun land vertrekken en zich in een ander land vestigen om daar te gaan werken.

Taal en godsdienst zijn de voornaamste onderdelen van de cultuur en maken samen met de geschiedenis deel uit van de identiteit van een volk.

Een goed geschoolde bevolking is een uiterst belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een land. Dat is ook de reden waarom de VN-analfabetisme hebben opgenomen in hun Human Development Index.

**§3 – Landen in overgang**

In de afgelopen eeuwen ontstond langzamerhand een wereldsysteem. De wereld viel uit in een hoogontwikkeld noordelijk deel en een arm en onderontwikkeld zuidelijk deel. Na 1989 zochten veel Oost-Europese landen aansluiting bij de EU. Steeds meer landen stellen hun grenzen open voor vrijhandel en richten zich op de exportproductie. De lage loonkosten spelen hierbij een zeer grote rol.

Veel Europese landen hielden er in vorige eeuwen een of meer koloniën op na. Het was de tijd van het kolonialisme. Sommige dienden als vestigingskolonie. Andere overzeese gebiedsdelen werden gezien als exploitatiekolonie. Ze dienden als afzetmarkt voor westerse producten en als leverancier van zogenaamde koloniale waren. Na de dekolonisatie in 1970 bleek al snel dat de welvaart van de Zuidlanden achterbleef bij de enorme economische groei die de Noordlanden na de Tweede Wereldoorlog meemaakten.

De grootste bijdrage aan de economische groei in de wereld vertonen vandaag de dag de BRIC- landen: Brazilië, Rusland, India en China.

De laatste vijftien jaar speelt hetzelfde proces van globaliseringmondialisering zich ook af in de dienstensector. Tot de Tweede Wereldoorlog speelde de wereldhandel zich voornamelijk af tussen de regio’s aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Na 1950 verschoof langzamerhand het zwaartepunt van de handelsbetrekkingen naar de landen rond de Pacific. Japan liep daarin voorop. D wereldwijde verschuiving in productie, handel en vervoer wordt globalshift genoemd. Als gevolg van de nieuwe internationale arbeidsverdeling groeien veel landen in economisch opzicht naar elkaar toe. De oorspronkelijke periferie bestaat nu uit opkomende landen, een middengroep en achterblijvers. Een opkomend land als China kan al tot de semiperiferie worden gerekend. Anderzijds worden binnen de staten de regionale ongelijkheid en de sociale ongelijkheid soms juist groter.

Egypte blijft achter in ontwikkeling omdat het bnp wel toeneemt maar het inkomen per hoofd nauwelijks omhooggaat.

* Ten eerste groeit de bevolking snel
* Ten tweede daalt de koopkracht door de hoge inflatie

Door de mechanisering van de mijnbouw in het noorden van Tsjechië en de val van het communisme is de werkeloosheid hoog. Het land kampt met een groot vertrekoverschot.

*Aantekeningen*

Hoe het wereldsysteem er kwam:  
Door kolonisatie de wereld al meer georganiseerd vanuit Europa sinds 1500. In drie fasen:

* Handelskapitalisme
* Industrieel kapitalisme
* Multinationaal/financieel kapitalisme

**Handelskapitalisme**

* Handelsnederzettingen langs kusten

**Industrieelkapitalisme**

* Internationale arbeidsverdeling ontstaan
* Exploitatiekoloniën: leveren primaire producten aan moederland
* Daarvoor aanleg van mijnen, plantages, spoorwegen, havens in koloniën
* Moederland leverde industrieproducten

**Multinationaal en financieel kapitalisme**

* Via Multinationale ondernemingen
* Via financiële instellingen

Volgorde wereldsysteem

1. Globalisering/globalshift
2. Globalshift/globalisering
3. Nieuwe internationale arbeidsverdeling
4. Opkomst nieuwe landen die internationaal belangrijker worden en zich ontwikkelen

Global shift:

Wat verschuift er? Productie van goederen/diensten verschuift van het westen naar Zuid/Zuidoost/Oost Azië = een verschuiving van het economisch zwaartepunt in de wereld richting Azië

|  |  |
| --- | --- |
| **Formele dienstensector** | **Informele dienstensector** |
| * Geregistreerd * Betaald belasting * Minimumloon * Vaak meer machines | * Niet geregistreerd * Geen belasting betalen (zwart) * Lage lonen * Arbeidsintensief (vaak) |

Hoe hoger het % in de formele sector hoe hoger het ontwikkelingspeil

Hoog analfabetisme -> laag ontwikkelingspeil

Urbanisatiegraad = percentage in steden

Hoe hoger ontwikkelingsgraad = hoe hoger urbanisatiegraad

Hoger urbanisatiegraad -> laag urbanisatietempo

Laag geboortecijfer -> hoog ontwikkelingspeil

Sterftecijfer afhankelijk van leeftijdsopbouw

Sterftecijfer afhankelijk van leeftijdsopbouw

**Hoofdstuk 4**

**§1 – Een nieuwe tweedeling**

De industriële revolutie, die in de 18e en 19e eeuw plaatsvond, ging samen met een sterke **verstedelijking** en grote migratiestromen.

→ Veel culturen kwamen samen en zorgde voor vernieuwingen.

Het begrip **diffusie** (innovatiediffusie) wordt vaak gebruikt om het verspreiden en vermengen van vernieuwingen (innovatie) of ideeën over landen of bevolkingsgroepen aan te duiden. Mensen nemen ideeën over als ze dat nuttig vinden, en passen deze aan de plaatselijke omstandigheden aan.

→ Diffusie van mensen vindt plaats door handelaren, reizigers, emigranten, enz.

In de 19e eeuw werd de diffusie steeds intensieve door:

1. De koloniale uitbreiding van veel Europese landen;
2. De wereldwijde zoektocht naar grondstoffen en afzetmarkten door rijke landen;
3. Het gebruik van sneller en goedkoper vervoer met behulp van stoomschepen en stoomtreinen;
4. De toename van de wereldhandel door dit alles.

Landen met (ongeveer) dezelfde culturele eigenschappen kunnen worden ingedeeld bij een bepaald **cultuurgebied**.

→ Dat is een gebied dat wordt gekenmerkt door een groot aantal min of meer gelijke cultuurelementen, de belangrijkste zijn:

1. Taal;
2. Godsdienst;
3. Gemeenschappelijke geschiedenis.

Culturele grenzen zijn door de huidige migratiestromen en diffusieprocessen echter steeds moeilijker te trekken.

Overgangsgebieden tussen cultuurgebieden vormen een bron van spanningen.

Als gevolg van migratie en globalisering neemt het typisch eigene van een cultuur af. De diepe verbondenheid met de geboortegrond neemt af. Mensen raken daarmee een deel van hun **identiteit** kwijt. → Kan leiden tot verzet tegen veranderingen.

De weerstand tegen cultuurvervaging heeft vaak te maken met de manier waarop de modernisering plaatsvindt.

→ Arme mensen ondervinden alleen maar de negatieve kanten van de modernisering, alleen de elite die hebben er voordeel aan.

→ Hierdoor kunnen de sociale en politieke spanningen in een land flink oplopen!

Een **wereldstad** of **metropool** is een miljoenenstad die tot op internationaal niveau belangrijke economische, politieke, wetenschappelijke en culturele functies vervult.

→ De Global cities zijn op **mondiaal** **niveau** met elkaar verbonden.

→ De **lingua franca** van Nederland is bijvoorbeeld Nederlands zodat iedereen met elkaar

    Kan praten en elkaar kan verstaan.

Bedrijven vestigen zich graag in deze steden omdat:

1. Een omgeving waar van alles en nog wat gebeurt, levert een enorme stroom van contacten, kennis, creativiteit en innovatie op.
2. De concentratie van activiteiten **agglomeratievoordelen** met zich meebrengt.

→ Bedrijven profiteren van elkaars aanwezigheid, doordat ze goederen en kennis

    Kunnen uitwisselen.

Dankzij de vooruitgang in de **transporttechnologie** werden de vervoermiddelen gedurende de afgelopen eeuw steeds sneller en groter. → Vooral de schepen.

De **communicatietechnologie** is even belangrijk, dat kwam op door de digitale revolutie.

Als gevolg van de schaalvergroting in de transportwereld dalen de vervoerskosten per eenheidproduct. Ook zijn de relatieve afstanden afgenomen, de wereld is kleiner geworden. → **tijd-ruimtecompressie**, het in elkaar persen van tijdsduur en afstand.

De processen die tegenwoordig het snelst worden afgewikkeld, zijn verspreiding van informatie en de verplaatsing van kapitaal.

→ Dat is mogelijk dankzij de digitale revolutie, maar de gevolgen zijn ook groot:

1. De verschillen in rijkdom worden groter;
2. Het werk is anders over de wereld verdeeld en het vervoer, de opslag in magazijnen en de distributie van goederen totaal veranderd is;
3. Er zijn wereldwijde netwerken van bedrijven, instellingen en migranten ontstaan. Deze netwerken kunnen intensief worden onderhouden;
4. Burgers van een land kunnen elkaar makkelijker dan voorheen, op de hoogte houden van politieke ontwikkelingen.

→ Daardoor kunnen de democratisering en de openheid in een land toenemen.

**§2 – Handel en investeringen**

Sinds de 2e WO is de wereldeconomie snel gegroeid. De productie van goederen het verdriedubbelen. Nooit eerder bereikten zoveel mensen in zoveel landen zo’n hoge welvaart.

De mondiale goederenhandel is, in geld uitgedrukt, tegenwoordig vijfmaal zo groot als in 1960. De groei van de goederen- en vervoersstromen werd nog overtroffen door de groei van de kapitaalgoederen.

Het grootste handelsvolume wordt afgewikkeld tussen de technische hoogontwikkelde industrielanden: de ‘Noord-Noordlanden’.

→ Zijn:

1. Noord-Amerika
2. Japan
3. West-Europa

    Dat is de **triade**.

Daarnaast is er een veel kleinere goederenstroom tussen de rijke landen en de armere landen: de ‘Noord-Zuidhandel’.

Vroeger was er **ruilvoet** tussen arme en rijke landen, waar arme landen erg onder leden.

De onderlinge handel tussen de Zuidlanden neemt ook voortdurend toe tegenwoordig.

De internationale migratiestromen zijn al veel jaren zuid-noord gericht, maar door de economische ontwikkeling van veel Zuidlanden neemt de internationale zuid-zuid migratie de laatste jaren sterk toe.

Het voortschrijdende proces van internationale uitwisseling van goederen, technologie (kennis) en kapitaal heet → **economische mondialisering** of **economische globalisering**.

Het globaliseringsproces wordt vooral aangejaagd door wereldwijd opererende **multinationale ondernemingen**.

Een multinational (MNO) bestaat uit een moederbedrijf met filialen of vestigingen in minstens 2 andere landen, meestal heel veel andere landen.

→ Een belangrijk kenmerk is dat het moederbedrijf die vestigingen controleert.

→ Ze heten ook wel **transnationale ondernemingen**.

Tot nu toe plaatsten de MNO’s vooral de productieafdelingen over naar landen met lage arbeidskosten.

Een belangrijke stap in het globaliseringsproces was het verder in stukjes knippen van het productieproces. Om te kunnen begrijpen wat dit wil zeggen en wat de gevolgen zijn, moet je iets weten over de **productieketen** of bedrijfsketen van een goed.

Er zijn 3 stappen om (in dit geval een auto) op de markt te zetten:

1. Het bedenken van een (nieuw) model en vat allerlei technische snufjes

→ Valt onder de afdeling onderzoek, ontwerp en ontwikkeling (ook wel Research and Development).

1. De fabricage.
2. De reclame.

→ Dit valt onder de afdeling marketing en distributie.

Veel MNO’s besteden allerlei tussenstapjes van het fabricageproces uit aan onderaannemers. Ze vinden dat het bedrijf daar flexibeler van wordt.

Het in stukjes knippen van het productieproces maakt de weg vrij voor een internationale arbeidsverdeling. → Daardoor ontstaat er een regionale specialisatie.

Gebieden buiten hun gunstige locatiefactoren uit, zoals lage loonkosten of aanwezige vakkennis.

Bedrijven vinden het ook fijn als de politiek stabiel is en er weinig of niet strenge milieuregels zijn.

Om de groei en uitbreiding van handelsstromen en investeringen mogelijk te maken, moest worden voldaan aan een groot aantal voorwaarden:

* Een stelsel van vrijhandel;

→ Globalisering komt niet van de grond bij protectionisme, dat houdt in dat ieder land zijn eigen landbouw en industrie beschermt tegen andere landen of bedrijven.

* De sterke groei van de welvaart in grote delen van de wereld;

→ Daardoor ontstond een mondiale afzetmarkt voor een groeiende stroom

    Consumentengoederen.

* De ontwikkeling van de transporttechnologie;

→ Snellere schepen en vliegtuigen, steeds groter en dus ook steeds goedkoper.

* De digitale revolutie;
* Het uiteenvallen van gesloten politiek-militaire blokken.

Globalisering is zowel een economisch als een sociaal-cultureel proces. Op meer plaatsen in de wereld tref je dezelfde ideeën, gebruiken, mode en merken aan. Dit is een voorbeeld van **culturele globalisering**.

→ Wordt vaak aangeduid met **amerikanisering**.

**§3 – Groot-Brittannië en India in wereldperspectief**

De oorsprong van de snelle verstedelijking ligt in de Industriële Revolutie.

Deze golf van **industrialisatie** begon in Midden-Engeland, de Midlands.

Dankzij de aanwezige steenkoolvoorraden en de toepassing van de stoommachine groeiden Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield en de havenstad Liverpool uit tot indrukwekkende industriesteden die voor de wereldmarkt produceerden.

In de tijd waarin sprake is van **de-industrialisatie** van westerse economieën is het lastig voor de oude centra van zware industrie om weer uit het dal op te krabbelen. Deze industrialisatie is het verdwijnen van fabrieken en de bijbehorende werkgelegenheid naar landen waar de productiekosten lager zijn.

De problemen in de Midlands worden vergroot doordat de oude industriesteden worden overvleugeld door de pramite city Londen.

→ Londen is een van de grootste wereldspelers op het gebied van de **zakelijke dienstverlening**.

→ Zakelijke dienstverlening houdt zich bezig met het leveren van diensten en het geven van advies.

Terwijl op wereldschaal veel landen in economisch en sociaal opzicht naar elkaar toegroeien, nemen binnen de landen de verschillen soms toe.

→ Globalisering kan leiden tot meer regionale ongelijkheid.

→ Op nationaal schaalniveau moesten leidende industriegebieden zoals de Midlands, het

    Ruhrgebied en Noord-Bohemen, hun centrumfunctie inleveren.

    Binnen deze regio’s werden de tegenstellingen eveneens groter.

Tussen 1800 en 1900 waren er veel kolonies, zo ook India.

Het gevolg koloniale aanpak was dat in India een gunstig klimaat ontstond voor uitbreiding van de landbouw en industrie. Een grotere welvaart voor de Indiase bevolking bleef echter uit. Dit had 2 redenen:

1. De winsten uit de kolonie stroomden naar het moederland.

→ Door het afstromen van de welvaart bleven de lonen en koopkracht laag.

1. De bevolking groeide ontzettend snel.

→ Door hygiëne en medicatie daalde de kindersterfte.

Dankzij de economische liberalisering groeit de stedelijke middenklasse snel. Op langere termijn kan hierdoor de extreme sociale ongelijkheid tussen rijke elite en arme massa afnemen.

Na de dekolonisatie (1947) werkte India met een planeconomie.

→ De overheid bepaalde uiteindelijk wat er geproduceerd moest worden, waar en hoeveel.

In begin ‘90 werd een koers van liberalisering ingezet en ging het land langzamerhand over op de markteconomie. → Export nam toe, werkgelegenheid groeide en welvaart steeg.

De overheid zette Speciale Economische Zones (SEZ’s) op met belastingvoordelen voor het bedrijfsleven. → Aantrekkelijk voor MNO’s.

Aantrekkelijke vestigingsfactoren zijn:

* De jonge, goed opgeleide, hardwerkende en Engelssprekende beroepsbevolking;
* De relatief lage arbeidskosten;
* Een enorme binnenlandse afzetmarkt die in aantal mensen en vooral koopkracht groeit.

**Overige aantekeningen**

*Formele en informele sector*

|  |  |
| --- | --- |
| **Formele sector** | **Informele sector** |
| * Wit werk * Belasting betalen * Vergunning * Minimumloon * Vaak scholing nodig * Groot- en kleinschalig * Gebruik van machines | * Zwart werk * Geen belasting * Geen vergunning * Lage, schommelende inkomsten * Vaak ongeschoold * Kleinschalig * Hoge concurrentie * Vaak handmatig |

*Slums*

* Alles op elkaar gebouwd
* Mensen doen alles voor geld
* Zijn gelukkig met kleine dingen
* Wonen en werken in de slums
* Veel informeel werk
* Onhygiënische leefomstandigheden
* Sloppenwijken verbeteren in de loop der jaren
* Contact tussen formele sector en informele sector