**Samenvatting Globalisering**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1 De wereld: een mozaïek van regio’s** |
|  |  |
|  | **1.1 De wereld indelen** |
| *global village*  *globalisering (mondialisering)* | **Globalisering en global village**  ► De moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) maakte in korte tijd snelle wereldwijde sociale netwerken mogelijk, waardoor er sprake lijkt van een global village.  ● Samen met de toename van de politieke, culturele en economische banden zorgt de groei van sociale netwerken voor versterking van globalisering. |
|  | **De wereld indelen**  ► Gebieden zijn niet allemaal even sterk vervlochten met andere delen van de wereld. Je kunt dat aantonen met de globaliseringsindex. De ruimtelijke verschillen hebben te maken met historische ontwikkelingen en met (vroegere) culturele, politieke, economische en demografische kenmerken van gebieden. |
| *cultuurgebieden*  *identiteit*  *lingua franca* | **Cultuurgebieden**  ► Cultuurgebieden zijn regio’s met een gemeenschappelijke cultuur, die alle door de menselijke geest voortgebrachte elementen (als taal, religie, gewoonten, kunst, technologie of waarden en normen) omvat.  ● De grenzen tussen cultuurgebieden zijn bijna overal geleidelijk. Op mondiaal niveau zijn er zelfs vier brede overgangszones:  - het grensgebied tussen Noord-Amerika en Latijns-Amerika  - enkele landen tussen Noord-Afrika en Sub-Sahara-Afrika  - een gebied tussen Europa en de voormalige Sovjet-Unie  - een zone tussen Rusland, Oost-Azië en Zuid-Azië.  ● De bevolking in de cultuurgebieden ontwikkelde een eigen identiteit. Toch zijn er soms grote verschillen, bijvoorbeeld qua taal. Dan kan een lingua franca uitkomst bieden.  ● De godsdienst drukt vaak een grote stempel op de normen en waarden van een samenleving. |
| *democratisch gehalte*  *mensenrechten* | **Politiek mozaïek**  ► Politieke kenmerken, zoals de verdeling van macht in een samenleving, verschillen sterk tussen gebieden.  ● Met een democratie-index meet je het democratisch gehalte. Daarin zijn meestal de mensenrechten opgenomen.  ■ De tien landen met het hoogste democratisch gehalte, waaronder Nederland, liggen in de westerse wereld. Noord-Korea, Tsjaad, Turkmenistan, Oezbekistan en Saudi-Arabië zijn andere uitersten. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *bruto binnenlands product per inwoner (bbp/inw)*  *bruto regionaal product*  *koopkracht*  *regionale ongelijkheid*  *sociale ongelijkheid* | **Rijke en arme regio’s**  ► Tussen en binnen cultuurgebieden verschilt de welvaart sterk. Je kunt dat meten met het bruto binnenlands (of regionaal) product per inwoner (bbp (brp)/inw). Je moet daarbij wel letten op enkele punten:  ● De betrouwbaarheid van de cijfers.  ● Wat heeft men meegerekend in het bbp (brp)? Zit er bijvoorbeeld ook de zelfvoorziening bij?  ● Is bij vergelijking gelet op de koopkracht?  ● Is er binnen een land sprake van grote of kleine regionale en/of sociale ongelijkheid? |
| *beroepsbevolking* | **Beroepsbevolking**  ► Tussen het economische ontwikkelingspeil en de samenstelling van de beroepsbevolking bestaat ook een verband.  ● Het ontwikkelingspeil is het beste te meten aan het aandeel van de landbouwers in de beroepsbevolking en in mindere mate aan de secundaire en tertiaire sector (denk aan de rol van de informele sector). |
| *bevolkingsspreiding*  *bevolkingsdichtheid*  *verstedelijkingsgraad*  *verstedelijkingstempo* | **Dicht- en dunbevolkte regio’s**  ► De bevolkingsspreiding in de wereld is ongelijkmatig. Vooral in vruchtbare rivierdalen en delta’s is de bevolkingsdichtheid hoog in tegenstelling tot die in extreem koude, droge of hooggelegen regio’s.  ● De verstedelijkingsgraad (urbanisatiegraad) ligt wereldwijd boven de 50%. Welvarende regio’s zijn sterk verstedelijkt.  ● De totale stedelijke bevolking is in rijke regio’s kleiner dan in arme landen. Het verstedelijkingstempo in arme macroregio’s is hoog. |
|  | **Regionaliseren**  ► Je kunt de wereld aan de hand van een of meerdere kenmerken indelen of regionaliseren. |
|  | **1.2 Scheidslijnen in Europa** |
|  |  |
| *diffusie* | **Eurazië, of Europa en Azië?**  ► Tussen Europa en Azië ontbreekt een natuurlijke, maar ook culturele grens. De laatste lijkt zelfs te verschuiven; voor de Koude Oorlog lag die westelijker. De meningen over de grenslijn verschillen.  ● De geleidelijke overgang van Europa naar Azië hangt samen met de vele contacten en migratie tussen samenlevingen in Europa en Centraal- en Oost-Azië. De spreiding van bijvoorbeeld Indo-Europese talen (de Romaanse, de Baltisch-Slavische, de Germaanse) getuigt daarvan. Van cultuurhaarden in Azië vond diffusie plaats. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| *geopolitiek*  *regionalisme* | **Staatkundige verbrokkeling**  ► Europa kent relatief veel staten. Het aantal en de grenzen ervan veranderde vaak, onder meer door geopolitieke, culturele en economische factoren.  ● Geopolitiek gaat over de machtsverhoudingen tussen (groepen) landen. Voorbeelden zijn de staatkundige veranderingen in Oost-Europa door de kleinere geopolitieke invloed van de (voormalige) Sovjet-Unie.  ■ De verdeeldheid in de Oekraïne is een ander recent voorbeeld.  ● Culturele verschillen, ook binnen landen, hebben invloed op de staatkundige stabiliteit in Europa. Zeker bij beperkte natievorming kan regionalisme of zelfs separatisme optreden.  ■ Een voorbeeld van regionalisme tref je aan in Noordoost-Spanje.  ● Ruimtelijke verschillen in economische ontwikkeling zorgen voortdurend voor nieuwe scheidslijnen. Dat speelt in Catalonië, maar ook bijvoorbeeld destijds in Tsjechië. |
| *blokvorming*  *samenwerkingsverband* | **Eenwording en blokvorming**  ► In Europa proberen soevereine landen ook door blokvorming meer economische en politieke macht en stabiliteit op te bouwen. Denk aan de EU. Het is een samenwerkingsverband van landen.  ● Na de Koude Oorlog traden in korte tijd veel Midden- en Oost-Europese landen toe. Recent neemt de verdeeldheid weer meer toe met de financiële crisis, vluchtelingenproblematiek en Brexit.  ■ De economische blokvorming is veel krachtiger dan de politieke blokvorming.  **Migratie**  ► Voor de groei of de krimp van de totale bevolking van een land speelt ook de sociale bevolkingsgroei mee. Oost-Europeanen migreren naar het Westen en dragen daar bij aan een kleine groei. Zuid-Europese landen laten soms een iets ander beeld zien. |
| *bevolkingsgroei*  *demografische transitie*  *vruchtbaarheid kindersterfte* | **Krimp in Europa**  ► Europa heeft een kleine natuurlijke bevolkingsgroei. Dat past bij het hoge ontwikkelingspeil van landen die zich in de laatste fasen van de demografische transitie bevinden. De transitie kent de volgende fasen:  ● Fase 1. De geboortecijfers en (schommelende) sterftecijfers zijn hoog, de natuurlijke groei traag.  ● Fase 2. Het geboortecijfer blijft hoog. Het sterftecijfer begint te dalen.  ● Fase 3. Nu ook (naast de daling van het sterftecijfer) daling van het geboortecijfer. De vruchtbaarheid en kindersterfte nemen af.  ● Fase 4. Zowel de geboorte- als sterftecijfers zijn laag. De bevolkingsgroei stagneert. De vruchtbaarheid en het aandeel van jonge vrouwen (15 tot 45 jaar) zijn klein.  ● Fase 5. Vergrijzing van de bevolking zorgt voor een stijgend sterftecijfer en een laag geboortecijfer. Er ontstaat mogelijk een sterfteoverschot.  ■ De demografische transitie begon in West-Europa in de achttiende of negentiende eeuw. In enkele Oost-Europese landen komt al een klein sterfteoverschot voor. |
|  |  |
| *leeftijdsopbouw*  *demografische druk* | **Demografische druk**  ► De leeftijdsopbouw, te zien aan een bevolkingsdiagram, is in elke fase van de demografische transitie anders. Let maar op de aandelen van de actieve en niet-actieve bevolkingsgroepen, die de demografische druk beïnvloeden.  ● In veel Europese landen neemt de demografische druk toe, door vergrijzing. Ook ontgroening beïnvloedt deze druk.  ● De vorm van het bevolkingsdiagram in Europese landen verandert zowel door de migratie van oost naar west als van zuid naar noord. |
|  | **1.3 De Islamitische wereld** |
|  |  |
|  | **Ligging en begrenzing**  ► Ten zuid(oost)en van Europa ligt de islamitische wereld met twee brede overgangszones. Een daarvan ligt ten noorden van Turkije, Iran en Afghanistan, de andere naar Sub-Sahara-Afrika.  ● De Arabische taal overheerst, behalve in Turkije, Iran en Afghanistan. |
|  | **Demografische kenmerken**  ► Turkije, Iran en Egypte hebben relatief veel inwoners. Grote bevolkingsdichtheden komen voor langs de kusten van de Middellandse Zee en in de vruchtbare rivierdalen als die van de Nijl, de Tigris en de Eufraat.  ● De bevolkingsopbouw is jonger dan die in Europa, passend bij een van de tussenfasen van de demografische transitie. |
|  | **Stammen en religies**  ► De Arabische bevolking leeft al eeuwen in stammen, zeg maar verwantschapsgroepen op een bepaald territorium. Dat werkt (politiek en economisch) door in de moderne staten.  ● In de islamitische wereld leven van oudsher islamieten (vooral sjiieten en soennieten), joden en christenen.   |  | | --- | | **Arabische lente?**  ► Vanaf 2010 breidden zich vanuit Tunesië onrust, geweld en opstand uit over enkele Arabische landen. Naast grote sociale ongelijkheid spelen mee:  ● Religieuze spanningen in combinatie met geopolitieke spanningen, zoals tussen het niet-Arabische sjiitische Iran en het soennitische Saudi-Arabië.  ● Onvrijheid, corruptie, machtsmisbruik, schending van de mensenrechten en verslechterende leefomstandigheden.  ● In Noord-Afrikaanse landen de machtsstrijd tussen stammen.  ● Externe factoren, zoals geopolitieke verhoudingen (nu en in het verleden). Denk aan door Europa beïnvloede ongelukkige staatkundige indeling.  ■ Een andere spanningsbron is de spanning tussen Israël en de Palestijnen. | | **Syrië**  ► Syrië spreek boekdelen. Veel van de genoemde factoren spelen een rol. De vorming van een kalifaat door Islamitische Staat (IS) maakte de situatie nog complexer. Grote vluchtelingenstromen waren onder meer het resultaat. | |
|  |  |
|  |  |
|  | **1.4 Sub-Sahara-Afrika** |
|  |  |
|  | **Snelste bevolkingsgroei**  ► In Sub-Sahara-Afrika wonen bijna 1 miljard mensen. Enkele landen hebben enorm veel inwoners (democratische Republiek Congo, Ethiopië, Nigeria, Tanzania, Zuid-Afrika).  ● De natuurlijke bevolkingsgroei van Sub-Sahara-Afrika is erg hoog.  ● Veel landen zitten in fase 3 van de demografische overgang en hebben een jonge bevolkingsopbouw en zeer hoge vruchtbaarheid. |
|  | **Culturele diversiteit**  ► De vele etnische groepen met uiteenlopende talen maken een lingua franca noodzakelijk (Hausa, Swahili, koloniale taal).  ● In de noordelijke overgangszone wonen veel moslims. Richting kust nemen natuurgodsdiensten en het christendom toe, vaak onderling vermengd.  ■ Bij conflicten speelt religie vaak een rol. |
|  | **Dictaturen, democratisering en conflicten**  ► Aanvankelijk ontstonden na de onafhankelijkheid in veel landen dictaturen.  Vanaf de jaren tachtig verandert dat in enkele landen (Benin, Senegal). Maar veel landen kenden extreem geweld (Sierra Leone, Guinee-Bissau, Ivoorkust) met als gevolg vluchtelingenstromen.  ● Politieke partijen zijn vaak verbonden aan één etnische groep.  ■ De politieke strijd is soms heftig en gewelddadig (bijvoorbeeld genocide in Rwanda).  Economisch optimisme  ► In enkele landen van Sub-Sahara-Afrika is de economische groei sterk (Afrikaanse leeuwen).  ● De economische groei hangt vooral samen met investeringen in transport en communicatie, de dienstensector, de land- en mijnbouw.  ■ Voorbeeld is Angola in het eerste decennium van deze eeuw (diamanten, olie met veel Chinese investeerders).  West-Afrika: groeiers en achterblijvers  ► West-Afrika kent veel regionale verschillen. Vergelijk bijvoorbeeld Kaapverdië, Senegal of Nigeria met (‘landlocked’) Burkina Faso, Mali, Niger.  ● Veel landen hebben een eenzijdige economie, vooral land- of mijnbouw. Met een eenzijdige export zijn dan veel landen kwetsbaar.  ● In West-Afrika zijn nogal wat landen sterk afhankelijk van de vraag naar agrarische producten, zoals katoen. De V.S. subsidieert dit gewas.  Externe relaties  ► Lange tijd richtte de handel zich sterk op West-Europa. De laatste decennia neemt de rol van China en India toe door de groeiende behoefte aan natuurlijke hulpbronnen. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **Stedelijke groei**  ► Het verstedelijkingstempo in West-Afrika is hoog. |
|  | **1.5 ‘Reuzen’-verschillen in Oost-Azië** |
|  | **Van boeddhisme tot shintoïsme**  ► In Oost-Aziatische landen overheerst het boeddhisme. In China is het boeddhisme verweven met het confucianisme en het taoïsme, in Japan met het shintoïsme.  ■ In Oost-Azië komen ook culturele conflicten voor met moslims en christenen. |
|  | **Demografische uitersten**  ► China en Mongolië zijn demografische uitersten.  ● De riviervlakten en de vlakten dichtbij de kust zijn erg dichtbevolkt, in tegenstelling tot ‘landlocked’ Mongolië, hoog en droog gelegen met strenge winters.  ● De verschillen in natuurlijke bevolkingsgroei zijn groot binnen Oost-Azië met Mongolië en Japan als uitersten. |
|  | **Economische reuzen en dwergen**  ► De omvang van de economie in China en Japan is groot, dit in tegenstelling tot Noord-Korea en Mongolië.  ● Japan, Zuid-Korea en Taiwan zijn verhoudingsgewijs welvarender dan Noord-Korea, Mongolië en China. Veel Aziatische economieën groeiden de laatste decennia snel.  ● Japan is een vrijemarkteconomie. Zuid-Korea en Taiwan zijn een van de eerste NIC’s.  ● Noord-Korea heeft een geïsoleerde (communistisch geleide) planeconomie. China en Mongolië bouwden hun planeconomie al (deels) om in een vrijemarkteconomie. |
|  | **Snelle economische groei in China**  ► Het oosten van China is al eeuwen het economisch en demografisch zwaartepunt. De overgang naar een modernere industriële samenleving liet lang op zich wachten.  ● Die overgang begon in de jaren tachtig van de vorige eeuw met het geleidelijk loslaten van de centrale economische planning. Eerst in het oostelijke deel van het land, waar industrialisatie en verstedelijking sterk groeide.  ● De groei neemt nu wat af en de bevolking vergrijst. De behoefte aan natuurlijke hulpbronnen is groot. |
|  | **Regionale en sociale verschillen**  ► Tussen het Chinese binnenland en de kust komt regionale ongelijkheid voor. De noordelijke provincies groeien nu wat meer. Dat beïnvloedt de binnenlandse migratie, de sociale verhoudingen en de cultuur. |
|  | **Spanningen**  ► In Oost-Azië komen veel (oude) politieke spanningen voor, zoals rondom Noord- en Zuid-Korea. Er zijn ook andere spanningen.  ● Spanningen tussen China en Taiwan over de politieke status van het democratische en kapitalistische Taiwan.  ● Politieke spanningen rondom de autonomie van strategisch gelegen Tibet  ● Politieke spanningen in de Zuid-Chinese Zee. |
|  | **1.6 Zuidoost-Azië: werkplaats van de wereld** |
|  |  |
|  | **Smeltkroes**  ► In Zuidoost-Azië zijn invloeden merkbaar uit Oost-Azië en Zuid-Azië, maar ook uit de islamitische wereld en Europa.  ● Zuidoost-Azië is een smeltkroes van etnische bevolkingsgroepen.  ● In Zuidoost-Azië komen de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme, het rooms-katholieke geloof, het taoïsme en het confucianisme. |
|  | **Koloniale invloed**  ► Met uitzondering van Thailand stond elk Zuidoost-Aziatisch land in de koloniale tijd onder invloed van een West-Europees land.  ● De dekolonisatie na de Tweede Wereldoorlog verliep erg moeizaam en in Vietnam en Cambodja met veel geweld. De koloniale tijd werkt nog door in bijvoorbeeld de bevolkingsopbouw of het productie- en onderwijssysteem. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Schuiven met de industrie**  ► Het welvarende Singapore industrialiseerde vroeg, vooral door lagere arbeidskosten vergeleken met Japan en Europa en de stimulering door de overheid. Het werd een van de vier eerste NIC’s, ook wel Aziatische tijgers.  ● Vanaf de tachtiger jaren verschoof de (textiel- en elektronica)industrie onder andere naar Thailand, Indonesië en Maleisië. Singapore was rijp voor hoogwaardige industrieën en dienstverlening.  ● Later verschoof de industrie naar Vietnam, de Filipijnen en Laos, Cambodja en Myanmar.  ■ Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking steeg. |
|  | ***Doi Moi***  ► Bij de (begrijpelijke) late start van de economische ontwikkeling van Vietnam volgt men een met China vergelijkbare werkwijze; Doi Moi.  ● Er is succes, te zien aan de buitenlandse investeringen of de exportindustrie |
|  | **Keerzijden**  ► De snelle ontwikkeling zorgt voor sociaaleconomische en milieuproblemen.  ● Bij de eerste horen de arbeidsomstandigheden en de beloning van arbeidskrachten. Bij de tweede de regionale ongelijkheid.  ■ Regionale ongelijkheid zorgt voor migratie van platteland naar steden, waar allerlei problemen ontstaan die wijzen op overurbanisatie.  ● De luchtvervuiling is een groot probleem in megasteden.  ● Uitputting van grondstoffen en bodem, de ontbossing van het oerwoud en het gebruik van giftige pesticiden zijn buiten de steden een probleem. |

**Samenvatting Globalisering**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2 De wereld: een systeem van landen en relaties** |
|  |  |
|  | **2.1 De eerste contouren van het wereldsysteem** |
|  |  |
| *wereldsysteem* | **De wereld als systeem**  ► Een systeembenadering kan inzicht geven in de samenhang van verschijnselen en gebieden.  ● In het wereldsysteem zijn landen elementen die, samen met de economische, politieke en culturele relaties, het wereldsysteem vormen. |
| *centrumlanden*  *semiperiferie*  *periferie*  *fragmentarische modernisering* | **Drie groepen landen**  ► Met twee criteria deel je de landen in drie groepjes in:  - de soort economische activiteiten en de omvang ervan.  - de soort (economische en politieke) relaties.  ● Centrumlanden: hoogontwikkeld, grote rol wetenschappelijke kennis, geavanceerde technologie, grote arbeidsproductiviteit, gediversifieerde economie, veel hoofdkantoren van internationale ondernemingen, intensieve handels- en kapitaalstromen, veel politieke macht.  ● Semiperiferie: lager bbp/hoofd dan centrumlanden, meer arbeidsintensieve exportindustrie, hoge industrialisatiegraad, sterk georiënteerd op centrum.  ● Periferie: sterk afhankelijk van het centrum en de semiperiferie door leveren land- en/of mijnbouwproducten en laagwaardige industriële goederen, fragmentarische modernisering. |
| *staat*  *kolonialisme* | **Start van de globalisering**  ► Na de Europese middeleeuwen kalfde de geopolitieke macht van de islamitische wereld af.  ● Europese staten als Portugal, Spanje, Engeland en Nederland stichtten koloniën.  ● West-Europa was de kernregio in de fase van het handelskapitalisme. |
|  | **Europese machtsuitbreiding**  ► De industrialisatie van de kernregio vergrootte de macht in het wereldsysteem. De exploitatiekoloniën, waar spoorwegen aangelegd werden, leverden grond- en hulpstoffen en energiebronnen.  ● De koloniën importeerden industrieproducten en ambachten verdwenen. |
|  | **Succes**  ► Vooral twee factoren zorgden voor succes van Europa:  ● de kapitalistische markteconomie.  ● de stimulerende rol van de overheid in West-Europa. Bijvoorbeeld de uitbouw van de infrastructuur door afromen van de winsten uit de periferie. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  | **Vestigingsgebieden** **voor Europeanen**  ► Uit de dertien vestigingskolonies aan de oostkust van Noord-Amerika ontwikkelde zich de Verenigde Staten van Noord-Amerika.  ● De V.S. werd een tweede geïndustrialiseerde kernregio in de wereld.  ● De V.S. en enkele andere vestigingskolonies speelden een belangrijke rol in de Europese voedselvoorziening, zoals Argentinië, Zuid-Brazilië, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw Zeeland. |
| *imperialisme*  *hegemoniale staat* | **Hegemoniale staten**  ► In de tweede helft van de 19e eeuw ontstond het imperialisme.  ● Nog niet door Europa onderworpen gebieden werden om strategische of economische redenen aan het eind van de 19e en begin 20e eeuw volledig en (willekeurig) opgedeeld.  ● Groot-Brittannië werd toen de hegemoniale staat, met als concurrenten Duitsland, Frankrijk, Nederland en de V.S. |
| *dekolonisatie*  *multinationale ondernemingen* | **Dekolonisatie**  ► De dekolonisatie in Latijns-Amerika vond vooral plaats in de 19e eeuw.  Pas na de Tweede Wereldoorlog volgden Aziatische en Afrikaanse staten.  ● De multinationale ondernemingen hielden de internationale arbeidsverdeling in stand. Men spreekt over neokolonialisme.  ● De V.S. nam de hegemoniale positie van Groot-Brittannië over. |
| *europeanisering* | **Europeanisering**  ► Tot aan de dekolonisatie was er vooral sprake van europeanisering.  ● Europese talen en de Europese religie verspreidden zich over vestigingskoloniën. Elders waren handelscontacten van belang bij europeanisering. |
| *internationale arbeidsverdeling* | **Economische stempel**  ► Rond 1970 kende de wereld vooral een tweedeling: tegenover de hoogst ontwikkelde landen (in West-Europa, Noord-Amerika en Japan) stond de vaak straatarme rest van de wereld (met uitzondering van Japan, Zuid- Korea, Singapore en Taiwan).  ● Er was sprake van een centrum-periferieverhouding, waarin het centrum zich ontwikkelde ten koste van de periferie, vooral door de internationale arbeidsverdeling. Daarvoor zorgde onder meer de ruilvoetverslechtering.  ● Andere redenen voor slechte ontwikkeling in de periferie zijn de vernietiging van de traditionele ambachten en slecht bestuur.  ■ Landen met een planeconomie vielen buiten de tweedeling. Veel van deze landen scoorden economisch slecht en stapten aan het einde van de Koude Oorlog (1989) over op een markteconomie. |
| *global shift* | **Global shift**  ► De ontwikkeling van het wereldsysteem zorgde voor een global shift.  ● Het aantal centrumlanden was maar heel klein. |
|  | **2.2 Verschuiving in het wereldsysteem** |
| *triade*  *uitschuiving*  *nieuwe internationale arbeidsverdeling*  *Pacific Rim* | **Verandering van het wereldsysteem**  ► De V.S., na de Tweede Wereldoorlog de grootste economie ter wereld, vormt nu met Japan en Europa de triade.  ● Lagere loonkosten (naast andere factoren) bevorderden de uitschuiving van laagwaardige industrie. Eerst naar enkele Newly Industrializing Countries (Taiwan, Singapore, Hongkong en Zuid-Korea). Dit zorgde voor een nieuwe internationale arbeidsverdeling.  ● De semiperiferie werd groter, met landen als Indonesië, China (in Pacific Rim), India, Vietnam, Laos, Brazilië, Mexico.  ● Enkele semiperifere Midden- en Oost-Europese landen zoals Tsjechië en Hongarije waren al geïndustrialiseerd voordat ze na de Koude Oorlog een markteconomie kregen.  ● Zelfs in Sub-Sahara-Afrika industrialiseren zich enkele landen. |
| *BRIC-landen zijn opkomende grootmachten.* | **Opkomende grootmachten?**  ► Sommige semiperifere landen, bijvoorbeeld Brazilië of China, zijn opkomende grootmachten. |
| *multipolaire wereld* | **Mondiale handelsstromen**  ► De wereld kent meerdere machtscentra (multipolaire wereld) met veel (handels)relaties.  ● De toenemende betekenis van opkomende landen is te zien aan het grotere aandeel in de wereldhandel.  ● De V.S., Europa, China en Japan en India, Rusland, Canada en Australië hebben een groot aandeel in de goederenhandel.  ● Vooral de interne handel van Europa en (Zuid) Oost-Azië is groot. Afrika is sterk van de buitenlandse handel met centrumlanden afhankelijk.  ■ Bij een langdurig handelstekort kan een tekort aan deviezen ontstaan. |
| *kapitaalstroom*  *Zuid-Zuidinvesteringen* | **Kapitaalstromen**  ► MNO’s zorgen voor veel buitenlandse directe investeringen in de semiperiferie. De productiecapaciteit neemt dan meestal toe.  ● De buitenlandse investeringen, waaronder fusies en overnames, in de minder ontwikkelde landen stijgen sterk.  ● Onderlinge buitenlandse investeringen tussen de kernlanden zijn groot. De Zuid-Zuidinvesteringen namen echter recent toe.  ■ China, India en de VAR investeren veel in Afrikaanse landen. |
| *productieketen* | **Productieketen**  ► De vele schakels in de productieketen zijn sterk verspreid over de wereld.  ● Hoofdkantoren van MNO’s liggen vaak in global city’s van centrumlanden.  ● (Semi)perifere landen leveren vaak grondstoffen, halffabricaten en laagwaardige industrieproducten. De arbeidskosten en belastingen zijn er meestal laag.  ● De zakelijke dienstverlening is geconcentreerd in centrumlanden. Callcenters of facturering komen meer in de semiperiferie voor (outsourcing). |
|  | **Vervlechting**  ► De dynamiek in het wereldsysteem is erg groot.  ● Sterke conjunctuurschommelingen, vooral vanuit centrumlanden of een grote economie als die van China, merk je wereldwijd.  ● Een crisis in de financiële wereld breidt zich snel wereldwijd uit.  ● De wereld is een speelterrein voor grote ondernemingen door de enorme geografische verschillen in het vestigingsklimaat. |
|  | **2.3 Wereldwijde netwerken** |
|  |  |
| *absolute afstand*  *absolute ligging*  *relatieve afstand*  *relatieve ligging*  *transporttechnologie*  *tijd-ruimtecompressie* | **Tijd-ruimtecompressie**  ► Absolute afstanden en ligging zijn voor de toenemende vervlechting minder belangrijk geworden dan de relatieve ligging en afstanden. De veranderingen in transporttechnologie zorgden voor tijd-ruimtecompressie.  ● Sinds de vijftiende eeuw veranderden nieuwe technologieën, variërend van andere zeiltechnieken tot vervoer met containers, voortdurend het vervoer over zeeën en oceanen.  ● Vergelijkbare veranderingen vonden plaats op land en in de lucht.  ● De regelmatige verbetering van de communicatie verliep vooral de laatste decennia snel. |
| *transportnetwerk* | **Transportnetwerken**  ► Goederenvervoer en informatiestromen kunnen niet zonder infrastructuur.  ● Hubs en spokes spelen een grote rol bij de infrastructuur.  ● Op wereldschaal komen er hub- en spokessystemen voor. Mainports staan daarin centraal en hebben continentale verzamel- en distributienetwerken.  ● In de voormalige kolonies ontbrak meestal een goed functionerend fijnmazig binnenlands transportsysteem. |
| *informatietechnologie* | **Informatie- en communicatietechnologie (ICT)**  ► De informatietechnologie speelt een enorm grote rol in globalisering en vergt veel investeringen.  ● ICT is cruciaal voor de organisatie van de wereldhandel. Dat blijkt bijvoorbeeld bij toepassing van het just-in-time-principe.  ● ICT speelt een voorname rol in de communicatie tussen de schakels van een productieketen.  ● Kennisoverdracht gaat sneller.  ■ Er zijn ook nadelen van ICT, zoals de kwetsbaarheid of misbruik van informatie. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *afstandsverval* | **Magneetwerking steden**  ► Het vestigingsklimaat voor hoofdkantoren van MNO’s is in grootstedelijke gebieden gunstig.  ● De aantrekkingskracht hangt samen met clusters van hoogwaardige (zakelijke) dienstverlening, vaak bij de politieke macht.  ● Bedrijven kunnen in grote steden makkelijker inspelen op de afzetmarkt met haar korte levenscycli van goederen en diensten.  ● In semiperifere landen zijn steden vooral aantrekkelijk door de betere bereikbaarheid en de goedkope arbeidsmarkt.  ● Verder van de steden af, is er sprake van afstandsverval. |
|  | **2.4 Politieke en culturele globalisering** |
|  |  |
| *burgerschap* | **Politieke dimensie op nationale schaal**  ► Het economische wereldsysteem is verweven met onder meer wetten en regels van staten. Drie groepen politieke factoren zijn:  ● De politieke stabiliteit in samenhang met burgerschap in een land.  ■ Syrië en Zuid-Sudan zijn voorbeelden van politiek instabiele landen.  ● De mate van overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven. De invloed van de overheid is er altijd wel, maar verschilt in intensiteit.  ● De (in)directe invloed op het vestigingsgedrag van ondernemingen. |
| *Wereldhandelsorganisatie (WTO)* | **Internationale politieke dimensie**  ► Internationale besluiten en organisaties van landen hebben grote invloed op de globalisering. Denk aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO).  ● Het weghalen van handelsbelemmeringen is niet onomstreden, zeker bij sommige handelsblokken.  ● Het stimuleren van vrij kapitaalverkeer levert in sommige landen weerstand op.  ■ Van een vrij verkeer van personen (als internationale arbeidsmigratie) is in de wereld nog lang geen sprake. |
| *mondiale transnationale netwerken* | **Mondiale netwerken**  ► Hoogontwikkelde industrielanden zijn sterk betrokken bij transnationale netwerken en sterke regionale handelsblokken.  ● In (semi)perifere regio’s zijn ook enkele handelsblokken gevormd, zoals UNASUR, de CIS, de ECOWAS. |
| *amerikanisering* | **Culturele dimensie van globalisering**  ► Globalisering heeft een sterke culturele dimensie, te zien aan talen en religie.  ● In steden is er een sterke wisselwerking tussen culturele waarden en normen. Vooral de amerikanisering is soms groot. |