1 | Amerikaanse koloniËn (1585-1833)

**+** Op welke manier ontwikkelden zich de Engelse koloniën in de Amerika’s (1585-1833)?

# eerste nederzettingen in noord-Amerika

Aan het einde van de 16e eeuw verkenden de Engelse Noord-Amerika als mogelijke locatie om zich te vestigen. De eerste Engelse nederzetting in Noord-Amerika waren *geen* succes. Pas in de 17e eeuw wisten Engelse kolonisten aan de oostkust van het continent hun eerste *permanente* nederzettingen te stichten. **★ 25**

De 3 redenen voor de kolonisatie zijn:

1. Engelse avonturiers ontvluchten het drukke Engeland (overbevolking) op zoek naar nieuwe landbouwgrond.
2. Engelse religieuze kolonisten (Pilgrim Fathers, calvinisten, lutheranen, katholieken) ontvluchten Engeland vanwege de onderdrukking door de anglicaanse kerk. **★ 21**
3. De Engelse regering zocht een uitvalsbasis en hoopten goud en zilver aan te treffen.

In Amerika wilden de protestanten een geheel nieuwe samenleving opbouwen. Vanwege hun religieuze motieven worden de stichters van deze kolonie **Pilgrim Fathers** genoemd. Zij stichtte in **1620** een belangrijke nederzetting.

# ontwikkeling van plantagekoloniën

De Engelsen zouden aan de oostkust van Noord-Amerika 13 koloniën stichten.

* De noordelijke daarvan waren **vestigingskoloniën**.
	+ Met een economie die was gericht op landbouw, handel en nijverheid.
	+ De belangrijkste reden om hier naartoe te treken was *een nieuw leven op te bouwen*.
* De zuidelijke koloniën ontwikkelden zich tot **plantage-economieën**. **★ 29**
	+ Daar lag de focus vrijwel uitsluitend op het *grootschalig verbouwen van gewassen als tabak en katoen voor de export*.
* Ten zuiden van Noord-Amerika lagen ook Engelse plantagekoloniën,
	+ Zoals op Barbados en Jamaica
	+ Deze Caraïbische plantagekoloniën waren veel winstgevender dan die in Noord-Amerika.

Voor het werk op de plantages waren veel arbeiders nodig. Daarom werden mensen uit Afrika als slaaf naar Amerika gehaald en op de plantages tewerkgesteld. De handel in slaven vormde deel van de **driehoekshandel** tussen Europa, Afrika en Amerika. **★ 29**. De Engelse verdienden veel aan deze driehoekshandel. De **Royal African Company**, een Engelse handelscompagnie gericht op de handel met West-Afrika.

# strijd voor onafhankelijkheid

De Britse koloniën in Noord-Amerika vielen onder het bestuur van de Britse overheid. In de loop van de 18e eeuw kwam daarentegen steeds meer verzet. De Europese kolonisten kwamen bovendien in aanraking met denkbeelden uit de *Verlichting*. **★ 27**. De gedachte dat alle mensen recht hebben op ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ leidt tot inzichten als de **trias politica**, **volkssoevereiniteit** en **natuurlijke rechten**.

Geïnspireerd door deze verlichtingsideeën kwamen de kolonisten in **1776** in opstand. Zij verklaarden zich onafhankelijk van Groot-Brittannië en vormden een **federale staat**. **★ 30**

# afschaffing slavernij

In de grondwet van de Verenigde Staten was *gelijkheid* een belangrijke waarde. Maar dit gold lange tijd alleen voor een kleine groep. Zowel verlichte als religieuze denkers uitten vanaf het einde van de 18e eeuw kritiek op het systeem van slavenhandel en slavernij. Er ontstond een beweging van mensen die vonden dat de slavernij moest worden afgeschaft: het **abolitionisme**. **★ 30**

In **1807** werd in het Britse Rijk de slavenhandel verboden. In **1833** verbood Groot-Brittannië in grote delen van het rijk ook de slavernij zelf. In de VS was er veel verzet tegen de afschaffing van de slavernij, daardoor gebeurde dat pas 30 jaar later.

## belangrijke jaartallen

|  |  |
| --- | --- |
| 1620 **|** **Pilgrim Fathers** stichten kolonie | 1807 **|** Verbod op slavenhandel in het Britse Rijk |
| 1776 **|** Onafhankelijkheidsverklaring aangenomen | 1833 **|** Verbod op slavenhandel in grote delen Britse Rijk |

## Joost van oort filmpjes + links

18: Begin Europese overzeese expansie [KA 18](https://www.youtube.com/watch?v=h7NopxGmXFw&list=PLk_f9LgcJGwlyC1sx8zBzyL4aOknuhZBK&index=18)

21: Protestantse reformatie [KA 21](https://www.youtube.com/watch?v=4qzh1D3YsNg&list=PLk_f9LgcJGwlyC1sx8zBzyL4aOknuhZBK&index=20)

25: Begin van de wereldeconomie [KA 25](https://www.youtube.com/watch?v=UEVLAcStHRo&list=PLk_f9LgcJGwlyC1sx8zBzyL4aOknuhZBK&index=22)

27: De Verlichting [KA 27](https://www.youtube.com/watch?v=DN7wfpbpyoc&list=PLiIYa8Sijh22XkJ26vVnqsSApPBI3oHJG&index=1)

29: Slavernij en abolitionisme [KA 29](https://www.youtube.com/watch?v=E10ntbc3G0w&index=3&list=PLiIYa8Sijh22XkJ26vVnqsSApPBI3oHJG)

30: De democratische revoluties [KA 30](https://www.youtube.com/watch?v=JR-v_O3jS5M&list=PLiIYa8Sijh22XkJ26vVnqsSApPBI3oHJG&index=4)

## begrippen **|** (wel of niet in woordenboek)

* **Abolitionisme** **|** niet
	+ Beweging die streeft naar de afschaffing van de slavenhandel en slavernij.
* **Driehoekshandel** **|** niet
	+ Een door Europeanen opgezette handelsroute tussen 3 continenten; vanuit Europa vervoerden zij textiel, wapens en kostbaarheden naar Afrika; vanuit Afrika slaven naar Amerika; en vanuit Amerika voedings- en genotmiddelen naar Europa.
* **Federale staat** **|** ~
	+ Staat die wordt gevormd door verschillende deelstaten met een eigen bestuur, maar die samen zijn verbonden onder een nationale overheid.
	+ Na de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1776 werden de Verenigde Staten op deze manier georganiseerd.
* **Natuurlijke rechten** **|** ~
	+ De rechten die ieder mens van nature heeft, zoals het recht op leven, bezit en vrijheid.
* **Pilgrim Fathers** **|** niet
	+ Radicale protestanten uit Engeland die in 1620 in Noord-Amerika een kolonie stichtten. In Engeland werden zij vanwege hun geloof tegengewerkt en soms vervolgd.
* **Plantage-economie** **|** ~
	+ Economie die is gericht op het verdienen van zoveel mogelijk geld door op grote landbouwbedrijven slaven exportgewassen te laten verbouwen.
* **Royal African Company** **|** niet
	+ Engelse handelscompagnie die bestond vanaf 1660 tot 1752 en die specifiek was gericht op de handel met de westkust van Afrika.
* **Trias politica** **|** wel
	+ Scheiding der machten. Wetgevende macht, uitvoerende macht en rechtsprekende macht.
* **Vestigingskolonie** **|** ~
	+ Gebied overzee waar Europeanen naartoe trokken met als hoofddoel om er een nieuw leven op te bouwen en waar de economie dus een gevarieerd karakter had.
* **Volkssoevereiniteit** **|** ~
	+ Het idee dat de hoogste macht in de staat bij het volk ligt.

2 | india en het Britse rijk (1765-1885)

**+** Waardoor werd India in de 19e eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk (1765-1885)?

# handel in Azië

Na de onafhankelijkheid van de VS verschoof het zwaartepunt van het Britse Rijk naar India. Begin 17e eeuw hadden de Engelsen de **East India Company** (EIC) opgericht. Deze handelscompagnie richtte zich op de handel in producten, met name in India. Dit gebied maakte indertijd onderdeel uit van het islamitische **Mogolrijk**. De EIC vestigde **factorijen** om handel te drijven met de vorsten van het Mogolrijk. **★ 25**

De EIC streefde naar economisch gewin en was lang niet geïnteresseerd in politieke macht in India. Dat veranderde, een belangrijke oorzaak hiervan was; *• Politieke strubbelingen in het Mogolrijk, waardoor de positie van de Mogolvorsten begon te verzwakken.*

De Britse politieke betrokkenheid in India werd definitief toen in **1765** de regerende Mogolvorst en de EIC het **Verdrag van Allahabad** tekenden. De compagnie mocht voortaan in een deel van India belasting innen, in naam van de vorst. *Dit verdrag geldt als het begin van het Britse Rijk in India*.

# brits bestuur

De Britten maakten gebruik van zowel militaire als politieke middelen. De EIC beschermde haar bezittingen met eigen legers. De **Royal Navy** (zee) en het **Brits-Indisch leger** speelden daarbij een grote rol. Er vestigden weinig Engelsen in India, het leger bestond voornamelijk uit Indiase soldaten o.l.v. Britse officieren.

De Britten wezen veel religieuze en sociale gebruiken in India af. Ondanks deze afwijzende houding accepteerden veel Indiërs het Britse gezag. Toch kwam in **1857** een opstand onder Indiase soldaten in de legers van de EIC, omdat ze ontevreden waren over het Britse bestuur. De Britten sloegen deze opstand hard neer en voelden de nood om het bestuur in India te reorganiseren. *Dit leidde uiteindelijk tot de opheffing van de EIC*, waarna India onder direct gezag kwam te staan van de Britse regering.

# economische belangen

Heerschappij over India gaf Groot-Brittannië veel politiek en militair aanzien. Maar het economisch belang was belangrijker voor de Britten. Ze profiteerden van de export van producten uit India. Vanwege de *industriële revolutie* werd Zuid-Azië vanaf de 18e eeuw een belangrijk afzetgebied voor Britse fabrieksproducten. Koloniale overheersing om te beschikken over grondstoffen/afzetgebieden voor industriële producten is **modern imperialisme**. **★ 31 ★ 33**

Deze ontwikkelingen hadden grote gevolgen voor de Britse én de Indiase economie. Net als in Amerika en het Caraïbische gebied werden in India plantages ingericht voor de productie van handelsgewassen. **★ 29**. De import van fabrieksproducten betekende grote concurrentie voor de Indiase huisnijverheid.

# infrastructuur en culturele maatregelen

Tijdens de 19e eeuw wisten de Britten hun macht over India op 3 manieren verder te verstevigen;

1. Ze breidde hun koloniale macht uit door in India *nieuwe wegen en spoorwegen aan te leggen*.
	* Daardoor konden zij het gebied op lokaal niveau beter beheersen.
2. De *opkomst van stoomschepen voor een snellere verbinding*met het moederland.
	* Daardoor kon de Britse regering in Londen ook sneller ingrijpen als dat nodig was.
	* De reistijd nam ook sneller af dankzij het **Suezkanaal**.
3. De Britten *voerden* in India de *Engelse taal* en hun *eigen onderwijs- en rechtssysteem* in.
	* De Britten voelden zich daardoor op cultureel vlak beter dan de Indiërs.

De oorspronkelijke bewoners van India begonnen steeds meer verzet te tonen tegen het Britse bestuur. Hoogopgeleide Indiërs richtten in **1885** het **Indian National Congress** (INC) op, dat later zou uitgroeien tot een politieke beweging. Het INC streefde in 1ste instantie nog niet naar zelfstandigheid, maar naar **emancipatie**. De leden eisten vooral gelijke kansen voor Britten en Indiërs binnen het Brits-Indische bestuur. **★ 34**. De Britten gaven hier niet aan toe. Om zelf de positie als grootmacht te handhaven, behielden ze zelf graag de controle over het bestuur. Door hun politieke, economische en militaire voorsprong zagen de Britten zichzelf als superieur.

## belangrijke jaartallen

|  |  |
| --- | --- |
| 1765 **|** **Verdrag van Allahabad** | 1885 **|** Oprichting **Indian National Congress** |
| 1857 **|** Opstand onder Indiase soldaten |

## Joost van oort filmpjes + links

25: Begin van de wereldeconomie [KA 25](https://www.youtube.com/watch?v=UEVLAcStHRo&list=PLk_f9LgcJGwlyC1sx8zBzyL4aOknuhZBK&index=22)

29: Slavernij en abolitionisme [KA 29](https://www.youtube.com/watch?v=E10ntbc3G0w&index=3&list=PLiIYa8Sijh22XkJ26vVnqsSApPBI3oHJG)

31: De Industriële Revolutie [KA 31](https://www.youtube.com/watch?v=g0tyMCA_ZFg&list=PL63EEFF38A61F2447&index=1)

33: Modern Imperialisme [KA 33](https://www.youtube.com/watch?v=Mny-gVPjxXQ&index=11&list=PL63EEFF38A61F2447)

34: De opkomst van emancipatiebewegingen [KA 34](https://www.youtube.com/watch?v=SiUzevsVg5w&list=PL63EEFF38A61F2447&index=9)

## begrippen **|** (wel of niet in woordenboek)

* **Brits-Indisch leger** **|** niet
	+ Leger dat in 1895 werd gevormd uit de legers van de *East India Company*.
* **East India Company** **|** niet
	+ Engelse handelscompagnie die bestond van 1600 tot 1874 en die specifiek gericht was op de handel met Azië, in het bijzonder India.
* **Emancipatie |** wel
	+ Het streven naar de juridische en sociale gelijkberechting van achtergestelde groepen als slaven, vrouwen, arbeiders en religieuze minderheden.
* **Factorijen |** wel
	+ Beschermde nederzetting van een Europese handelscompagnie in een kolonie waar zij goederen bewaarde en verhandelde. De compagnieën voerden zelf het bestuur over deze *factorijen*.
* **Indian National Congress |** niet
	+ Politieke beweging die in 1885 door hoogopgeleide Indiërs werd opgericht en die vooral streefde naar gelijke kansen voor Indiërs binnen het Brits-Indische bestuur.
* **Modern imperialisme |** ~ (beide woorden apart)
	+ Het verschijnsel vanaf de 19e eeuw waarbij Europese landen streven naar een groot koloniaal rijk en de koloniën gebruiken als producenten van grondstoffen en als afzetgebieden.
* **Mogolrijk |** niet
	+ Rijk in Zuid-Azië tussen 1526 en 1858, dat was gesticht door islamitische krijgers en werd bestuurd door een vorst.
* **Royal Navy |** niet
	+ Britse koninklijke oorlogsvloot, die werd opgericht in 1546.
* **Suezkanaal |** niet
	+ Kanaal in Egypte, gelegen tussen Afrika en Azië, dat werd geopend in 1869. Voor veel Europese landen betekende dit kanaal een snellere zeeroute naar Azië.
* **Verdrag van Allahabad |** niet
	+ In 1765 gesloten verdrag tussen de *East India Company* en het *Mogolrijk*, waarin de Engelse handelscompagnie het recht verwierf om belastingen te innen in het oostelijke deel van India.

3 | sociaal-economische ontwikkelingen in het thuisland (1765-1885)

**+** Welke rol speelden de koloniën in sociaal-economische ontwikkelingen in Groot-Brittannië (1750-1900)?

# economische gevolgen voor het thuisland

Het ontstaan van een Brits wereldrijk had grote gevolgen voor het thuisland. Doordat de Britse economie profiteerde van de koloniën kon Groot-Brittannië in de 18e en 19e eeuw een grote voorsprong nemen op andere landen. Dit werd versterkt door de **industriële revolutie**, die vanaf de tweede helft van de 18e eeuw in Groot-Brittannië plaatsvond. **★ 31**. In toenemende mate werden producten niet meer met de hand geproduceerd, maar met machines in fabrieken. Een belangrijke aanjager voor die *industrialisatie* waren**;**

1. Nieuwe uitvindingen die maakten het mogelijk om op een veel grotere schaal te produceren,
	* De bekendste is de stoommachine, **spinning jenny**, etc.
2. Door de sterke bevolkingsgroei groeide de vraag naar fabrieksproducten.

De koloniën in het Britse Rijk speelden op 3 manieren een rol in deze industrialisatie**;**

1. De plantages in het Caraïbische gebied, Noord-Amerika en India waren belangrijke leveranciers van grondstoffen (katoen).
	* Deze werden in de Britse industrie verwerkt tot producten.
2. De ondernemers investeerden winsten uit de koloniën weer in Groot-Brittannië.
	* Ze bouwden fabrieken en legden transportwegen aan
3. De koloniën waren een goede afzetmarkt voor producten die in Groot-Brittannië werden gemaakt.

# ontwikkeling van vrije handel

De ontwikkeling van de wereldhandel én industrialisatie hadden variërende gevolgen voor de Britse economie**;**

1. De markt in Groot-Brittannië werd gevoeliger voor gebeurtenissen elders in de wereld.
2. De aard van het kapitalisme veranderde. Tot aan de industrialisatie was er sprake van **handels­kapitalisme**. Door de opkomst van de fabrieksproducten na 1750 ontstond het **industrieel kapitalisme**.
3. De rol van de overheid in de economie veranderde. Onder invloed van het *industrieel kapitalisme* ontstond er een ander idee. Fabrikanten wilden goedkope grondstoffen hebben en zoveel mogelijk afzetmarkten. Zij geloofden in een **liberale markteconomie**.

# gevolgen voor de Britse samenleving

Niet allen voor de Britse economie had de *industrialisatie* grote gevolgen voor de Britse samenleving. Er ontstonden 2 nieuwe **sociale klassen;**

* Rijke industriële ondernemers:
	+ Streven naar meer politieke invloed.
	+ Vanwege de **Reform Bill** uit **1832** veranderde het aantal mannen die de belangen van landeigenaren/ handelaren vertegenwoordigden.
		- De invloed van industriële ondernemers groeide en iedere man kreeg vanaf een bepaald inkomen stemrecht. **★ 35**.
* Arme fabrieksarbeiders:
	+ Protesteerden tegen hun slechte leef- en werkomstandigheden.
		- De overheid greep in het begin niet in. Wel nam het parlement in **1833** wetten aan over het werken in de fabrieken ➜ **Factory Acts**. **★ 32**.
		- De arbeiders begonnen steeds meer rechten af te dwingen. Robert Owen steunde o.a. acties zoals de vorming van vakbonden. **★ 36**.

# het Britse rijk als wereldmaCht

In de loop van de 19e eeuw groeide Groot-Brittannië uit tot de meest welvarende grootmacht op aarde. Ook de Britse koloniën profiteerden hiervan. **★ 33**. Bovendien kwam Groot-Brittannië bekend te staan als werk­plaats van de wereld. Dat dit land vooropliep, bleek onder meer tijdens de 19e-eeuwse **wereldtentoon­stellingen**. Die waren bedoeld om technische/culturele ontwikkelingen te tonen. De 1ste was in **1851** in Londen.

Na **1870** kreeg de Britse industrie steeds meer te maken met concurrentie van de VS en Duitsland. Rond **1900** heerste Groot-Brittannië over een kwart van de wereldbevolking.

## belangrijke jaartallen

|  |  |
| --- | --- |
| 1832 **|** **Reform Bill** aangenomen1833 **|** **Factory Acts** ingevoerd1851 **|** Eerste **wereldtentoonstelling** in Londen | 1870 **|** Begin economische concurrentie met VS en Duitsland1900 **|** Groot-Brittannië heerst over kwart van de wereldbevolking |

## Joost van oort filmpjes + link

31: De Industriële Revolutie [KA 31](https://www.youtube.com/watch?v=g0tyMCA_ZFg&list=PL63EEFF38A61F2447&index=1)

32: De Sociale Kwestie [KA 32](https://www.youtube.com/watch?v=DHwR0Pc4ui0&index=10&list=PL63EEFF38A61F2447)

33: Modern Imperialisme [KA 33](https://www.youtube.com/watch?v=Mny-gVPjxXQ&index=11&list=PL63EEFF38A61F2447)

35: Democratisering/kiesstrijd [KA 35](https://www.youtube.com/watch?v=j2QI-PZumrU&list=PL63EEFF38A61F2447&index=8)

36: Opkomst van politiek-maats. stromingen

[KA 36 c](https://www.youtube.com/watch?v=fCeC-_UvsUc&list=PL63EEFF38A61F2447&index=7) - [KA 36 f](https://www.youtube.com/watch?v=v5WZOy9cHhw&list=PL63EEFF38A61F2447&index=6) - [KA 36 n](https://www.youtube.com/watch?v=upKG_CXHQ4w&index=5&list=PL63EEFF38A61F2447) - [KA 36 s](https://www.youtube.com/watch?v=-acm2ltn_S4&list=PL63EEFF38A61F2447&index=4) - [KA 36 l](https://www.youtube.com/watch?v=zUkwf6f0KJk&index=3&list=PL63EEFF38A61F2447)

## begrippen **|** (wel of niet in woordenboek)

* **Factory Acts** **|** niet
	+ Wetten die in 1833 door het Britse parlement werden aangenomen en die het werk in fabrieken aan regels bonden. (bv. werktijden, veiligheid en gezondheid).
* **Handelskapitalisme** **|** ~
	+ Economisch systeem waarin ondernemers goederen verhandelen om daarmee winst te maken.
* **Industrieel kapitalisme |** ~
	+ Economisch systeem waarin particuliere ondernemers met behulp van vrije arbeid goederen en diensten produceren met het doel zoveel mogelijk winst te maken door ze op de vrije markt te verkopen.
* **Industriële revolutie |** ~
	+ Grote verandering in de samenleving waarbij industrie en verkeer steeds meer worden gemechaniseerd.
* **Liberale markteconomie |** ~
	+ Economie waarin de prijzen van de goederen en diensten worden bepaald door vraag en aanbod en waarin deze vrijelijk kunnen worden verhandeld.
* **Reform Bill |** niet
	+ Wet die in 1832 in Groot-Brittannië werd aangenomen en zorgde voor een hervorming van het Britse parlement.
* **Sociale klasse |** ~
	+ Groep mensen die op basis van hun bezit en inkomen een vergelijkbare positie hebben in de samenleving.
* **Spinning jenny |** niet
	+ Spinnewiel dat meerdere draden tegelijk kon spinnen.
* **Wereldtentoonstelling |** wel
	+ Grote internationale tentoonstelling. De 1ste werd gehouden in 1851 in Londen.

# legenda

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oorzaken/gevolgen |  | Gevolg | Oorzaken/gevolgen |
|  | **Begrippen**  |  | **★ 30** | Kenmerkend Aspect |
|  | Personen/belangrijk  |  | **1807** | Belangrijke jaartallen |
|  | Plekken |  | ~ | Staat ongeveer in (mijn) woordenboek |
|  | Jaartallen |  |  |  |
|  | Concept/beweging/organisatie  |  |  |  |

© Memo 2021

Examenkatern, Havo