**Samenvatting geschiedenis historische context: het Britse rijk (1585-1900)**

**1.1 Brits kolonialisme in Amerika**

In 1492 had Columbus Amerika ontdekt. In 1497 ging John Cabot aan land. Over zijn reis is weinig bekend. Doordat ze een paar tekens van leven zagen (visnetten, vuurresten en voetpaden) maar geen mensen eiste ze het land op. In de 16de eeuw koloniseerde Spanje grote delen van Amerika. Engeland was daar gevestigd en had aan de oostkust een uitvalbasis om de Spanjaarden te bestrijden. In 1585 stichtte Engeland zijn eerste kolonie (North Carolina) 🡪 hielden dit niet lang vol. In 1607 koloniseerde ze Virginia en in 1620 New England 🡪 geheel nieuwe samenleving volgens de ideeën van het calvinisme. Een groep calvinisten vond dat deze reformatie niet ver genoeg ging en vertrokken in 1620 naar Amerika. Later noemen zij zichzelf ook wel de **Pilgrim Fathers**. Deze Fathers zouden de basis hebben gelegd voor de democratie in de latere VS door middel van stemmen en dergelijke. Na 1660 kwam er 16 koloniën aan de oostkust, in het noorden waren **vestigingskoloniën**. Mensen leefde daar van landbouw, nijverheid en handel. In het zuiden ging het meer om rijst, katoen en toen ze tabak gingen exporteren werden de Britten erg rijk door importheffingen.

De eerste contacten van de Europeanen met de Indianen waren vreedzaam en er ontstond een levendige handel. Sommige indianen zagen de Europeanen als bondgenoten tegen andere volken. Al snel braken er oorlogen uit tussen de Europeanen en Indianen. Dit kwam doordat de Indianen het niet accepteerde dat de Europeanen zomaar hun grond in namen. De handel ging door maar er werd ondertussen heel wat onrustigheden in de koloniën. De Indianen werden teruggedrongen en gediscrimineerd. Veel Indianen zijn in die tijd gestorven omdat ze geen weerstand hadden tegen de Westelijke ziektes.

In het Caribisch gebied hadden de Britten koloniën die economisch wat meer opleverde. Ze lieten het werk op de suikerplantages doen door de slaven uit Afrika. Aan de westkust van Afrika stichtten de Britten factorijen waar ze de slaven inkochten. Vanaf 1670 werden de slaven ook in Amerika ingezet. In het Caribisch gebied werden ze vooral in de plantages aan het werk gezet terwijl ze in Amerika meer huishoudelijke taken moesten doen. In 1672 gaven de Britten de slavenhandel aan de **Royal African company**. Deze company bleef nog lang heel belangrijk voor de Trans-Atlantische **driehoekshandel**. De Britten kochten in Afrika slaven, goud en ivoor. Dit ruilden ze tegen wapens, alcohol en tabak. De slaven werden vervoerd naar Amerika waar ze aan het werk werden gezet op de plantages. De opbrengst van de plantages ging dan weer naar Europa. Boston en New York waren de belangrijke havensteden.

De bevolking groeide in de Engelse koloniën, de meesten van hen waren in Amerika geboren en hadden geen connectie met de Britten. Amerikanen namen verlichte ideeën uit Europa over zoals de volkssoevereiniteit of trias politica. De oorlog met de Franse kostte de Britten veel geld en daarom gingen ze de Amerikanen belasting laten betalen. Amerika kreeg eigen gekozen bestuurders maar waren nog steeds Britse koloniën. Later kwam het verzet tegen de Britten (no taxation without representation) wat leidde tot een oorlog en ontstaan van de Verenigde Staten van Amerika in 1776.

In de 18e eeuw hadden Britten een groot deel van de trans-Atlantische slavenhandel. Aan het eind van de 18e eeuw ontstond een beweging tegen de slavenhandel het abolitionisme. Door opstanden werd in 1807 de slavernij verboden in het Britse rijk. Plantages kregen geen slaven en moesten loon betalen aan plantagehouders waardoor er een economische neergang kwam. In 1833 werd het definitief in Britse rijk afgeschaft. In Amerika kwam in 1860 een abolitionist president, de zuidelijke staten scheidde zich af en een burgeroorlog volgden. Het noorden won waardoor er in het zuiden ook definitief een slaven verbod kwam, dit gebeurde in 1865.

**Begrippen:**

Driehoekshandel: handel tussen Europa, Afrika en Amerika

Emancipatie: toekenning van gelijke kansen en rechten en de afschaffing van de slavernij

Pilgrim Fathers: groep Engelse calvinisten die in 1620 een kolonie stichtte in Amerika

Royal African Company: Britse handelscompagnie

Slaafgemaakte: slaaf

Vestigingskolonie: kolonie die wordt gebruikt voor permanente bewoning

**Jaartallen:**

1492: Columbus ging voor het eerst aan land (Amerika)

1497: John Cabot ging aan land voor de Britten

1585: Eerste Britse kolonie (Nort Carolina)

1607: Virigina werd kolonie van de Britten

1620: New England werd kolonie van de Britten

1620: Pilgrim fathers

1660: vestigingskoloniën

1670: slaven werden ook in Amerika ingezet

1672: Royal African Company

1776: ontstaan van de Verenigde Staten van Amerika

1807: door de opstanden werd de slavernij verboden

1833: Britse rijk definitief afgeschaft

**Personen:**

Christoffel Columbus: Ontdekte in 1492 Amerika

John Cabot: Ontdekte in 1497 voor de Engelse dienst Noord-Amerika

**1.2 Brits kolonialisme in India (1765-1885)**

Na onafhankelijkheid van de VS bereidde Groot-Brittannië zijn koloniale macht uit. Het zwaartepunt van het Britse rijk verschoof naar Brits-Indië

In de 16de eeuw hadden de Portugezen als eerst factorijen opgericht in India. De Engelse richtte voor de handel met Azië in 1600 de **East India Company** (EIC) op. Engeland kreeg net als Nederland (VOC) het monopolie op de handel ten oosten van Zuid-Afrika. Ze waren geïnteresseerd in specerijen maar werden verjaagd door de Nederlanders. Ze gingen zich richten op India waar ze de factorij Madras stichtte (oostkust). Ze stichtte ook nog een factorij aan de westkust van India namelijk Bombay. De Britten waren niet zozeer naar India om te heersen maar om de handel. De overheersende godsdienst in de koloniën was hindoeïsme maar ook een aantal waren moslim.

In de 16de eeuw had de keizer van Israël (Mogol) allemaal kleine staatjes tot een grote staat gemaakt. Hij gaf de Europeanen toestemming om daar factorijen te vestigen. In 1756 viel een Bengaalse vorst de Britten aan, de oorlog eindigde met het verdrag van Allahabad in 1765. Gevolg **verdrag Allahabad**: verhouding tussen Engeland en India verandert, Engeland gaat India koloniseren. Het verdrag was een begin van het Britse rijk. Veel andere landen wilde verdragen sluiten. Hierdoor behielden ze hun troon en macht maar verloren ze hun zelfstandigheid. De Britten dwongen hun gezag op militaire wijze af. In 1857 kwamen de Indianen in opstand. Tijdens de opstand koos de mogol kant van Indiase opstandelingen, hierna kwam Brits-Indië onder direct gezag van de Britse regering. Koningin Victoria werd uitgeroepen als keizerin van India. De onderkoning regeerde voor haar.

Het Britse bestuur begon rampzalig. In 1770 was er namelijk een hongersnood. De bevolking werd helemaal uitgemolken door de belastinginners. In 1784 besloot de Britse regering zelf het hoogste bestuur te benoemen i.p.v. de EIC. De regering stuurde de generaal Cornwallis om polshoogte te nemen. Hierdoor ontstond er in Brits- Indië een hoogopgeleid, plichtgetrouw en onomkoopbaar ambtenarencorps. Voor de controle en beschermen van de handel werden ook de vloot en het leger ingezet. **De Royal Navy** heerste over de wereldzeeën en zorgde voor de verbinding. In 1857 kwam het Brits-Indische leger in opstand. Ze kregen Delhi in handen. Oorzaak van de opstand: de Britse religieuze en sociale gebruiken in India afwijzen en de Westerse ideeën op te leggen. Na opstand besloten de Britten dat religies, gewoonten en gebruiken van bevolking moesten worden gerespecteerd. De macht werd na 1857 verder uitgebreid door aanleg van spoorwegen en het contact met het moederland werd door aanleg van het Suezkanaal in 1869 ook verbeterd.

De Britten voerde in Brits-Indië hun taal, onderwijs en hun rechtssysteem in. In 1885 richtte een paar hoogopgeleide Indiërs het Indian nationaal congres op. Ze wilde hier gelijke kansen mee bereiken.

De heersermaatschappij die de Britten in Brits-Indië hadden gaf ze zowel op politiek als militair gebied aanzien. Het punt wat voor de Britten het meeste van belang was de economische band. Zo hadden ze belastingopbrengsten, grondstoffen voor de textielindustrie en was Brits-Indië de leverancier van jute.

**Begrippen:**

East India Company: Britse handelscompagnie in Azië

Indian National Congress: Nationalistische partij in India (vanaf 1885)

Royal Navy: Britse marine

Verdrag van Allahabad: verdrag waardoor de EIC de macht kreeg in Bengalen (1765)

**Personen**:

Koningin Victoria: werd uitgeroepen als keizerin van India

**Jaartallen:**

1600: de East Indian Company werd opgericht

1756: Bengaalse vorst viel de Britten aan

1765: Verdrag van Allahabad

1770: hongersnood in de koloniën

1784: de Britten benoemde zelf het hoogste bestuur

1857: Indianen kwamen in opstand

1857: Het Brits-Indische leger kwam ook in opstand. De macht werd verder uitgebreid door aanleg van spoorwegen en het contact met het moederland

1869: aanleg van het Suezkanaal werd verbeterd

**1.3 Werkplaats van de wereld (1750-1900)**

In 1801 ontstond het Verenigd Koninkrijk = Groot-Brittannië en Ierland

In 1927 bleef daar alleen Noord-Ierland en Groot-Brittannië van over omdat Ierland een aparte staat werd.

De belangrijkste uitvinding voor de industriële revolutie was de stoommachine uit 1784 van James Watt. Stoom werd in de 19de eeuw dan ook de belangrijkste energiebron. De **Spinning Jenny** werd in 1764 gebouwd door James Hargreaves. Een andere belangrijke oorzaak van de industriële revolutie was de bevolkingsgroei in Groot-Brittannië. Door de verbeteringen in de landbouw en ziektebestrijders groeide de Britse bevolking. Doordat de bevolking zo groeide kwamen er meer goedkope arbeidskrachten beschikbaar voor de industrie. De vraag naar kleding en andere producten nam sterk toe waardoor er ook meer producten nodig waren. De verbetering van het transport was ook een belangrijke oorzaak van de industriële revolutie. Vanaf 1760 werden er allemaal kanalen gegraven en vanaf 1830 werden er spoorwegen gebouwd. Door de industrialisatie veranderde het handelskapitalisme in het industrieel kapitalisme.

De oorzaken van de industriële revolutie nog even op een rijtje

* Uitvinding stoommachine
* Bevolkingsgroei
* Verbetering transport

In de moderne tijd kwam de economische leiding in handen van een klassen van industriële kapitalisten. Ze streefde naar een liberale markteconomie. In 1832 werd de hervorming van het kiesrecht doorgevoerd met de **Reform Bill**. Voordat dit werd doorgevoerd was het Britse districtenstelsel sterk in het voordeel van de plattelandsdistricten geweest. Ze werden hierna opgeheven of samengevoegd. De industriesteden kregen meer zetels en zo dus ook meer inspraak. Het mannenkiesrecht werd uitgebreid.

Er ontstonden nieuwe klasse van industriearbeiders. Het nationale inkomen nam sterk toe maar de arbeiders profiteerde daar niet van. Ze leefde in kleine huizen, werden slecht betaald en de werktijden waren lang. Ze hadden weinig vrije dagen en het werk was vaak onvolledig. Robert Owen zorgde voor goede werkomstandigheden in zijn fabriek. Vanaf 1812 pleitte hij voor arbeidswetgeving en in 1833 hielp hij bij de oprichting van de nationale vakbond. Door deze arbeidswetgeving en de nationale vakbonden kregen arbeiders betere lonen en arbeidsomstandigheden.

In de tweede helft van de 19de eeuw gingen de arbeiders ook steeds meer profiteren van de groeiende welvaart. In 1833 werd het nachtwerk voor kinderen verboden in de eerste **factory act**. In 1847 kwam in de factory act te staan dat werkdagen voor vrouwen en kinderen tm 18 jaar beperkte werktijden hadden tot 10 uur (textielindustrie).

Door de industriële revolutie nam Groot-Brittannië een grote economische voorsprong op de rest van de wereld. De industrialisatie werd aanvankelijk bevorderd door de bescherming van de Britse overheid. De industrialisatie werd op verschillende manieren bevorderd door het koloniale bezit:

* Investeringen in de Britse ondernemers
* Spoorwegen aanleg in India
* Winst investeren in de Britse industrialisatie

De koloniën waren belangrijke afzetgebieden. De Britse textielindustrie groeide doordat India meer textiel afnam. De Britten investeerde hun geld ook buiten het Britse rijk zoals bedrijven in Uruguay en Argentinië. Londen werd vervolgens ook het financiële hart van de wereld waar regeringen en ondernemers geld konden lenen, verzekeringen afsluiten en in aandelen handelen. De Britse markt werd door de vele handelscontacten gevoelig voor gebeurtenissen op globaal niveau.

Met de nieuwe technieken maakte de Britse industrie nieuwe soorten katoenen kleding die in de tweede helft van de 18de eeuw traditionele wollen kleding begon te maken. In de 19de eeuw werd de katoenexport steeds belangrijker en de overheid zorgde ervoor dat dit goed verhandeld kon worden. In India werden importtarieven ingevoerd. De Britse ondernemers wilde een kleine overheid en een liberale markteconomie (voor weinig belasting). Doordat ze dit hadden bleef de grondstoffen voor de producten goedkoop. De Britse handelaren probeerde op de hele wereld handelaren af te dwingen. Hierbij zette ze ook de marine in. Hierdoor zette ze de Britse belangen veilig. Britse oorlogsschepen doorkruisten de wereldzee en legden aan in havens om de macht daarop te eisen. Het Britse imperium werd zo steeds verder uitgebreid. Na 1870 kreeg de Britse industrie meer concurrentie (vooral van de VS en Duitsland). Europese landen gingen streven naar uitbreiding van hun koloniale rijk. De Britse positie werd hierdoor in gevaar gebracht. Ze probeerde hun economische belangen te beschermen en hun markten uit te breiden. Ze gingen ook hun koloniale bezit uitbreiden waarbij ze koloniën gingen stichten in Afrika (Egypte, Nigeria en Ghana).

**Begrippen:**

Factory Acts: wetten die arbeidszaken regelden (vanaf 1833)

Reform Bill: wet die het kiesrecht hervormde (1832)

Spinning Jenny: eenvoudige spinmachine (vanaf 1764)

**Personen:**

James Watt: uitvinder stoommachine

James Hargreaves: bouwde de spinning Janny

Robert Owen: zorgde voor goede werkomstandigheden in de fabrieken

**Jaartallen:**

1760: Kanalen werden gegraven

1764: Spinning Jenny werd uitgevonden

1784: De stoommachine werd uitgevonden

1801: Het Verenigd koninkrijk ontstond

1812: Robert Owen zorgde voor goede arbeidsomstandigheden in zijn fabriek en pleitte daarvoor

1830: Spoorwegen werden gebouwd

1832: Het kiesrecht werd hervormd door de reform Bill

1833: De nationale vakbond werd opgericht en het nachtwerk voor kinderen tm 18 werd afgeschaft in de eerste factory act

1847: De werkdagen van vrouwen en kinderen tm 18 werd beperkt tot 10 uur

1870: De Britse industrie kreeg veel concurrentie

1927: Van het Verenigd Koninkrijk bleef Noord-Ierland en Groot-Brittannië nog over

**Samenvatting geschiedenis historische context: Duitsland in Europa (1918-1991)**

**2.1 Interbellum en Tweede wereldoorlog (1918-1945)**

Laatste dagen WO1 waren er veel opstanden. Mensenmassa’s gingen steeds vaker de straat op in uniform om vrede te eisen. Op 9 november 1918 riep de leider van de sociaaldemocraten vanaf het balkon van het rijksdaggebouw in Berlijn weer de republiek uit 🡪 dag later vluchtte de keizer naar Nederland 🡪 dag later wapenstilstand.

SGP won de eerste naoorlogse parlementsverkiezingen en kreeg de leiding om de parlementaire democratie op te bouwen. Zomer 1919 nam het parlement de grondwet aan (in Weimar) 🡪 **Republiek van Weimar** werd uitgeroepen. Veel extremisten (links en rechts) probeerde van de democratie af te komen (met geweld). Door dit geweld verloor een groot deel het vertrouwen in de democratie 🡪 extra klap door **Verdrag van Versailles** (1919). Duitsland werd schuldig verklaard voor WO1 🡪 volk reageerde woedend 🡪 **dolkslootlegende** 🡪 democratische partij verloor in 1920 hun meerderheid 🡪 afhankelijk van de conservatieven. In 1923 viel de economie helemaal stil. De oorzaak hiervan was ruzie met de geallieerde over de herstelbetalingen. De geallieerde vonden dat het niet snel genoeg ging waardoor ze het Roergebied (staal en kolen) te bezetten 🡪 Duitse regering vroeg volk om in opstand te komen (tegen betaling)🡪 Duitsland liet geld bijdrukken 🡪 enorme inflatie. De Amerikaanse econoom Dawes stelde in 1924 een plan op voor het economisch herstel. Het **Dawesplan** wat ervoor zorgde dat tussen 1924 en 1929 de Duitse economie herstelde.

Na de beurskrach in New York in 1929 werd Duitsland hard getroffen door de wereldwijde recessie. In 1932 bijna de helft van Duitsland zonder werk. De democratische en conservatieve partijen konden niks aan de crisis doen 🡪 veel Duitsers gingen stemmen op totalitaire partijen (vb: KPD en de NSDAP). In 1932 werd de NSDAP (rechts) van Hitler de grootste partij 🡪 werd massaorganisatie door propagenda en **paramilitairisme**. Hij beloofde welvaart, werk en inkomen en het Verdrag van Versailles ongedaan te maken om zo Duitsland een **volksgemeinschaft** te maken. Januari 1933 president Von Hinderburg benoemde Hitler als rijkskanselier.

5 maart 1933 nieuwe verkiezingen voor het Rijksdag 🡪 Marinus van der Lubbe had de Rijksdag in brand gestoken. Hitler vond de **Rijksdagbrand** het sein voor een communistische revolutie 🡪 voerde noodmaatregelen waarbij grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting en vergadering niet meer geldig waren. Toen Hindenburg overleed greep Hitler de macht en besloot hij dat er geen nieuwe president kwam. Hij werd füher des Deutschen volkes genoemd.

Hitler beperkte de macht van andere. De Nazi’s begonnen met terreur en propagenda aan een snelle nazificatie van de samenleving. Als snel opende ze het eerste concentratiekamp in München en de geheime staatspolizei (Gestapo). Dit allemaal gebeurde onder leiding van de SS. Door propagenda en terreur gehoorzaamde de meeste Duitsers het naziregime. Veel mensen werkte enthousiast mee omdat ze het allemaal economisch beter wilde. De werkloosheid leek te verdwijnen door de snelle ontwikkelingen rond een nieuwe oorlog.

Oostenrijk werd in 1938 binnengevallen door Hitler met zijn Duitse troepen. Hitler gebruikte de appeasementpolitiek waardoor hij heel snel stukken land wilde veroveren. De regering van Tsjechië-Slowaakse wilde het gebied net afstaan en vroeg Frankrijk en Groot-Brittannië om hulp. Op 29 september 1937 was de conferentie van München.

De premier Daladier had met Hitler afgesproken dat de Duitse troepen het gebied waar ze waren te bezetten maar verder geen gebieden te bezetten en geen verdere eisen te stellen. Twee dagen daarna viel Duitsland op 1 september 1939 Polen binnen. Frankrijk en Groot-Brittannië verklaarde de oorlog aan Duitsland.

**Begrippen:**

Arbeidsdienst: soort ongewapende dienstplicht in het land (in NL vanaf 1940)

Arbeidsinzet: verplichting van mannen van 17 tm 40 om in Duisland te werken (in NL vanaf 1942)

Conferentie van München: bijeenkomst van de regeringsleiders Hitler, Mussolini, Chamberlain en Daladier waarin de laatste twee toestemden in de Duitse annexatie van Sudeten land in Tsjecho-Slowakije (1938)

Dawesplan: plan met Amerikaanse leningen aan Duitsland voor economisch herstel (vanaf 1924)

Dolkslootlegende: onjuiste complottheorie dat Duitsland de WO1 niet had verloren maar ten onder was gegaan door het verraad van democratische leiders, sociale arbeiders en soldaten.

Extremist: iemand die tot het uiterste gaat

Machtigingswet: noodwet die de nazi’s de absolute macht gaven en democratie van de Republiek van Weimar beëindigde (23 maart 1933)

Nazificatie: de opbouw van de nazidictatuur

Paramilitair: op militair lijkend

Republiek van Weimar: Duitse democratische republiek (1919-1933)

Rijksdagbrand: aangestoken brand van het Duitse parlementsgebouw (27-2-1933)

Verdrag van Versailles: vredesverdrag waarmee de WO1 werd afgesloten (1919)

Volksgemeinschaft: volksgemeenschap

**Personen:**

President van Hinderburg: benoemde Hitler tot rijkskanselier

Martinus van Lubben: stak de rijksdag in brand

Hitler: greep de macht nadat Hinderburg overleden was

**Jaartallen:**

9-11-1918: de leider van de sociaaldemocraten riep vanaf de rijksdag Berlijn weer uit als republiek

1919 (zomer): overheid nam nieuwe grondwet aan 🡪 republiek van Weimar

1919: verdrag van Versailles

1923: de economie viel helemaal stil

1924: Dawesplan (heeft de economie van Duitsland tussen 1924-1929 hersteld)

1929: beurskrach van New York

1932: meer dan de helft van Duitsland was werkeloos en de NSDAP werd de grootste partij

1933: Hinderburg benoemde Hitler als rijkskanselier

5-3-1933: rijksdagbrand (aangestoken door Martinus van Lubben)

29-9-1927: conferentie van München

1938: Oostenrijk werd door Duitsland binnengevallen

1-9-1939: Duitsland viel Polen binnen

**Hoofdstuk 2.2: Duitsland valt uiteen (1945-1961)**

Duitsland was niet alleen op economisch gebied maar ook op moreel en politiek gebied ontwricht. Heel het land was opgedeeld in een Amerikaans, Russisch, Brits en Frans bezettingszone. De bevolking van Duitsland was geminimaliseerd en Duitsland kreeg zo 13 miljoen **heimatvertriebenen**. Hongarije kwam onder invloed van de Sovjet-Unie met Stalin zijn communistische regimes. De VS was bang dat de communisten Europa zouden overnemen. In 1947 kondigde de president Truman de **Trumandoctrine** af. De Trumandoctrine was een plan dat de VS-landen in West-Europa te steunen met economische hulp 🡪 Marshallplan. In juni 1948 voerde de westerse geallieerden in West-Duitsland een nieuwe munt in. Gevolg: de economische tweedeling van Duitsland.

In 1945 was Berlijn apart verdeeld over 4 bezettingszones. Stalin wilde een blokkade voor levensmiddelen en brandstof. Hierdoor was er dus een grote schaarste aan die middelen. Vanaf 1948 gingen de Amerikanen met vliegtuigen levensmiddelen, medicijnen en andere benodigdheden brengen. De Sovjet-Unie durfde de vliegtuigen niet uit te schakelen omdat ze dan bang waren dat het zal leiden tot een derde wereldoorlog. Stalin maakte in 1949 een einde aan de **blokkade van Berlijn**. Korte tijd hierna werd er in West-Duitsland een nieuwe staat opgericht: **Bondsrepubliek Duitsland** (BRD) en in oktober 1949 volgde de Sovjet-Unie met de **Duitse democratische republiek** (DDR)

West-Duitsland ontwikkelde zich tot een stabiele democratie. Bij de eerste verkiezingen werd de christendemocratische partij de grootste. Er waren 3 groepen in West-Duitsland namelijk de christendemocraten, socialisten en liberalen. Door de economische groei verdween de werkeloosheid. Dit allemaal was onder leiding van Adenauer (bondskanselier). Hij sloot zich ook aan bij de westerse interactieve organisaties zoals de EGKS in 1952 en de NAVO in 1955. Adenauer hield vast aan de Duitse eenheid als het ten kosten ging van de west binding.

Om de bevolking van Oost-Duitsland te controleren en de tegenstanders te vervagen werd een binnenlands inrichtingsdienst opgericht namelijk de **staatssicherheitsdienst** (Stasi). Er kwam een planeconomie. Alle industrie bedrijven kwamen in handen van de staat door het lidmaatschap van het Warschaupact en de **Comecon**.

Het gevolg van de malaise in de economie was dat de herstelbetalingen aan de Sovjet-Unie en de slechte werking van de planeconomie.

In 1953 kwam er veel onvrede en er braken veel protesten uit. Op 16 juni braken er protesten uit in Berlijn die oversloegen naar honderden andere steden en dorpen in de hele DDR. De dat staatsie werd uitgebreid. Iedereen werd gecontroleerd en wie niet werd vertrouwd kon worden opgepakt en verdwijnen in een van de geheime kampen en gevangenissen. Al voor 1953 trokken honderdduizenden Oost-Duitsers naar West-Duitsland. Uiteindelijk kregen ze toestemming om de grenzen te sluiten met prikkeldraad mijnen en schiet installaties. Maar de grens tussen Oost en West-Berlijn moest ook blijven van de Sovjet-Unie anders zou dat een slechte indruk maken volgens de Sovjetleiders. Tussen 1949 en 1961 verlieten zo 3 miljoen (van de 17 miljoen) mensen de DDR. De zomer van 1961 gaf Chroesjtsjov toestemming om een muur om West-Berlijn te bouwen. De Amerikanen deden niets.

**Begrippen:**

Blokkade van Berlijn: afsluiting van West-Berlijn door de Sovjet-Unie (1948-1949)

Bondsdag: parlement van de BRD

Bondsrepubliek Duitsland: (BRD) West-Duitsland vanaf 1949

**Begrippen:**

Comecon: organisatie van communistische langen voor economische samenwerking (vanaf 1959)

Duitse Democratische republiek: (DDR) Oost-Duitsland (1949-1990)

Heimatvertriebenen: uit gebieden ten oosten van het naoorlogse Duitsland verdreven Duitsers

Staatssicherheitsdienst: Oost-Duitse dienst voor staatsveiligheid (Stasi)

Trumandoctrinatie: standpunt dat de VS-hulp beloven aan landen die door het communisme werden bedreigd (1947)

**Jaartallen:**

1945: Berlijn werd verdeeld in 4 bezettingszones

1947: president Truman kondigde de Trumandoctrinatie aan

Juni 1948: West-Duitsland kreeg een nieuwe munt

1948: Amerikanen begonnen over te vliegen met voedsel, medicijnen en andere schaarste middelen

1949: einde van blokkade Berlijn

1949-1961: ongeveer 3 miljoen mensen verlieten Berlijn

1952: onder leiding van Adenauer werd Duitsland lid van de EGKS

1955: onder leiding van Adenauer werd Duitsland lid van de NAVO

1961: Berlijnse muur werd gebouwd (na bevel van Chroesjtsjov)

**Personen:**

President Truman: President van de Verenigde Staten en had de Trumandoctrinatie

Stalin: maakte in 1949 een einde aan de blokkade van Berlijn

Adenauer: bondskanselier van Duitsland en zorgde ervoor dat de crisis wegging en sloot zich aan bij de EGKS en NAVO

**Hoofdstuk 2.3: in de tijd van de Berlijnse muur en daarna (1961-1991)**

De DOR werd door de Berlijnse muur gered. De onderdrukking bleef maar het regime probeerde ook het levenspeil te vermogen. Door de groeiende welvaart kreeg het communisme meer aanhang. Dit kwam door de bevolkingsgroei, de positie van de welvaart en de ontspanning van de koude oorlog. De relatie tussen de VS en de Sovjet-Unie werd beter 🡪 **detente**

In de Detente streefde ook de bondsrepubliek naar betere relaties met het Oostblok. Bij de **ost- politiek** van Willy Brandt richtte Brandt zich eerst op de Sovjet-Unie. In 1970 sloot hij een verdrag met Brezjnev en daarna met Polen. In 1972 erkennen de BRD en de DDR elkaar als gelijkwaardige staten. Dat betekende niet dat Brandt het streven naar de Duitse eenheid opgaf. Dit moest via kleine stapjes. De Ostpolitik betekende niet dat brand zich van het westen afkeerden. Net als hadden uur front hij dat de bondsrepubliek bij het west behoorden en streeft hij naar meer integratie in de EEG. Zijn opvolger Kohl zetten de oost politiek voort. DDR-leider Honecker werkte mee aan de Ostpolitik maar zorgt de scheiding tussen beide landen wel als definitief. Officieel bleef de BRD streven naar hereniging maar op den duur leek niemand er nog in te geloven. Schmidt en andere politici wilden vooral goede verhoudingen met de DDR. Ze hielpen in feite het DDR-regime in stand te houden door economische en financiële steun te geven. Ze belooft er gesprek met bevolking. Dit leidde ertoe dat er nog veel meer mensen de straat op durfde te gaan op 4 november 1989 om te demonstreren. Ze demonstreerde op het Alexanderplein in Oost-Berlijn. De DDR vreest een bestorming op de muur. Om dat te voorkomen besloten ze op 9 november in paniek toestemming te geven tot vrij reizen via alle grensposten.

Toen de muur was gevallen kwam na de verkiezingen een regering die Duitse eenheid wilde. De DDR werd op 3 oktober opgeheven en ging op in de bondsrepubliek. Gorbatsjov accepteerde de opheffing toen Kohl hem enorme bedragen steun beloofde. De Duitse hulp kom het eind van de Sovjet-Unie niet voorkomen. In 1991 verloor de Sovjet-Unie de macht en viel uiteen. Dit was het einde van de koude oorlog. Duitsland moest volgens Kohl lid zijn van de NAVO en de Europese samenwerking moest versterkt worden. Duitsland gaven de d-mark op en werkte mee aan de invoering van de euro. Frankrijk ging toen ook akkoord met Kohl wens om de EU uit te breiden met landen uit het voormalig Oostblok. Het verenigd Duitsland integreerde snel in Europa maar in het binnenland leidde dit tot grote problemen. De Oost-Duitse wegen waren slecht en steden waren vervallen. De regering gaf geld voor opknapping. Dit geld kon niet besteed worden in West-Duitsland. Veel bedrijven werden gesloten en de werkloosheid in Oost-Duitsland steeg tot 30%. Vanaf de jaren 1960 hadden zich veel turken in West-Duitsland zich gevestigd aan aanvankelijk als gastarbeiders. Na 1989 kwamen er veel asielzoekers en andere immigranten uit Oost-Europa bij. Dit leidde tot vreemdelinge haat en zo werd er in 1992 een Roemeense en Vietnamese flat door neonazi’s aangevallen. Hierdoor werd het recht op asiel beperkt. De asielaanvraag nam af en daarna dus ook het aantal geweldsincidenten. Duitsland kon weer bekend staan als een van de stabielste democratieën van Europa.

**Begrippen:**

Breznjevdoctrine: standpunt dat communistische staten moesten ingrijpen als de macht van een communistische partij in een staat werd bedreigd (1968)

Detente: tijd van ontspanning in de Koude oorlog (vanaf 1962)

Glasnost: openheid

Ostpolitik: West-Duits streven naar een goede relatie met Oost-Europese landen en de DDR (1970)

Perestrojka: verbouwing

**Jaartallen:**

1970: sloot Willy Brandt een verdrag met Brezjnev en daarna met Polen

1972: de BRD en de DDR erkennen elkaar als gelijkwaardige staten

4-11-1989: demonstratie op het Alexanderplein in Oost-Berlijn tegen de muur

9-11-1989: toestemming tot vrij reizen via alle grensposten omdat er anders een bestorming van de muur zou komen

1989: veel asielzoekers en andere immigranten uit Oost-Europa

3-10-1990: DDR opgeheven

1991: Sovjet-Unie verloor de macht en viel uiteen

1992: aanval op een Roemeense en Vietnamese flat door neonazi’s

**Personen:**

Willy Brandt: richtte de Ostpolitik op

Kohl: opvolger van Willy Brandt en zette de Ostpolitik voort

Honecker: DDR-leider en hij werkte mee aan de Ostpolitik maar zorgt de scheiding tussen beide landen

**Samenvatting geschiedenis historische context: Nederland (1948-2008)**

**Hoofdstuk 3.1: een welvarende samenleving (1948-1978)**

Na de tweede wereldoorlog werden de vooroorlogse sociale verhoudingen in Nederland aanvankelijk hersteld. Voor de oorlog was de bevolking in 4 zuilen verdeeld namelijk de katholieken, protestanten, socialisten en liberalen. Deze **verzuiling** keerde na de oorlog weer terug. Verzuilde organisaties werden heropgericht. Ook de verzuilde politieke partijen werden heropgericht of keerde terug onder een andere naam:

|  |  |
| --- | --- |
| Stroming: | Partij: |
| Katholieken | KVP |
| Socialisten | PvdA |
| Protestanten | ARP |
| Liberalen | VVD |

Binnen de politiek veranderde er ook veel. In het interbellum was Nederland geregeerd door confessionele kabinet een maar vanaf 1946 tot 1958 waren de **rooms rode kabinetten** met de KVP en de PvdA aan de macht. In de internationale politiek sloot Nederlands zich tijdens de koude oorlog aan bij de VS. meteen bij oprichting in 1949 sloot Nederland zich aan bij de NAVO. Ook deed Nederland mee met een EGKS (Europese gemeenschap van kolen en staal). Het grootste verschil met vooroorlogse jaren was de sterke economische groei. Deze begon in 1948 en eindigde in 1973. Het moment dat de Marshallhulp in 1948 ophang com ging de wederopbouw snel en daarna bleef het economie groeien. Een belangrijke motor van de groei was industrialisatie.

De rooms rode kabinetten onder leiding van PvdA leider Willem Drees voerde een **geleide loonpolitiek**. Dit kabinet bepaalde hoe hard de lonen mochten stijgen. De loonstijging werd beperkt zodat Nederlandse producten goedkoper waren dan buitenlandse producten.

De toenemende welvaart werd gebruikt voor de uitbreiding van de **verzorgingsstaat**. Een belangrijke uitbreiding was de WW-uitkering in 1952. De AOW-uitkering kwam in 1957, de bijstand in 1963 en de WAO in 1967. Bij de uitbreiding werkt de overheid samen met werkgevers en vakbonden die samen de sociale partners werden genoemd. De opbouw van de verzorgingsstaat past bij het idee van de maakbare samenleving.

De welvaart zorgde tot ingrijpende sociaal culturele veranderingen. Nederland meer eten en drinken, de mobiliteit nam toe en de Nederlanders gingen vaker op vakantie. Onder invloed van de welvaart kwam ook de **ontzuiling** op gang. Mensen die geloven gingen minder naar de kerk. Mensen kwamen vaker in aanraking met andersdenkende. Vanaf 1967 komen reclame op de tv.

In de naoorlogse jaren werden uitzonderlijk veel kinderen geboren. Door deze **babyboom** groeide de bevolking hard. Jongeren kregen eigen leefstijlen, ontwikkelde eigen smaken en consumptieartikelen. Belangrijk was de popmuziek. **Nozems** waren stoer geklede jongeren met kuiven en brommers en hingen in hun vrije tijd rond op straat. **Provo’s** was een jongerenbeweging die kritisch waren over de maatschappij ze keerde zich vanaf 1965 tegen de gezagsverhoudingen. Ze wilden meer **inspraak**. Vanaf 1967 zetten **hippies** zich op vredelievende een de en afwijkende manier af. Ook de positie van de vrouwen veranderde. In 1919 was het einde van de eerste feministische golf toen het kiesrecht werd ingevoerd. Daarna is vrouwenemancipatie tot stand gekomen. De confessionelen vonden vrouwen **handelingsonbekwaamheid**. Na 1945 gingen confessionelen geleidelijk anders denken tussen verhouding van man en vrouw. In 1956 slaagde de PvdA-minister erin een einde te maken aan de wettelijke handelingsonbekwaamheid van vrouwen. In praktijk betekende niet dat vrouwen gelijk zijn. Vanaf 1960 verbeterde de positie van de vrouw en een snelle verandering was dat de anticonceptiepil in 1964 kwam. Seksuele moraal werd hierdoor snel losser. Het kindertal daalde.

Een belangrijk is top naar de bevrijding van vrouwen als de nieuwe echtscheiding wet die in 1971 kwam. Rond de tijd van de tweede feministische golf wat is de belangrijkste eis abortus.

Na 1945 veranderde de samenstelling van de Nederlandse bevolking door migratie. Nederland werd een in gratie land. In de jaren 1948- 1964 emigreerde 0,5 miljoen Nederlanders. Er was ook veel immigratie

**Begrippen:**

Babyboom: geboortegolf

Geleide loonpolitiek: als de regering bepaalt hoe hard lonen mogen stijgen

Handelingsonbekwaamheid: het niet mogen afsluiten van rechtsgeldige overeenkomsten

Hippie: jongere die zich op vredelievende en afwijkende manier afzet tegen de consumptiemaatschappij en de heersende opvattingen (vanaf 1967)

Inspraak: zeggenschap, je mening mogen geven als een besluit wordt genomen

Nozem: stoer geklede jongere met vetkuif (vanaf 1955)

Oliecrisis: tekort aan olie die leidde tot een economische crisis (vanaf 1973)

Ontzuiling: verdwijnen van de verzuiling

Poldermodel: overlegmodel gericht op overeenstemming en harmonie

Popmuziek: populaire muziek

Prove: jongere die zich uitdagend en speels afzet tegen bestaande gezagsverhoudingen (vanaf 1965)

Rooms-rode kabinetten: regeringen met de KVP en de PvdA

Sociale partners: werkgevers en werknemers

Verzorgingsstaat: staat die met sociale voorzieningen zorgt voor het welzijn van zijn burgers

Verzuiling: verdeling van de bevolking in levensbeschouwelijke groepen (zuilen) met eigen organisaties

**Jaartallen:**

1919: algemeen kiesrecht voor vrouwen

1945: confessionelen geleidelijk anders denken over verhouding van man en vrouw

1946- 1958: De rooms rode kabinetten waren met de KVP en de PvdA aan de macht

1948: Marshallhulp

1949: Nederland sloot zich aan bij de NAVO

1952: WW-uitkering

1956: slaagde de PvdA-minister erin einde te maken aan wettelijke handelingsonbekwaamheid van vrouwen

1957: AOW-uitkering

1960 verbeterde de positie van de vrouw

1963: bijstandsuitkering

1964: anticonceptiepil

1967: WAO-uitkering + de eerste reclames op TV + Hippies

1971: echtscheidingswet

**Personen:**

Willem Drees: leider van de PvdA en voerde een geleide loonpolitiek

**Hoofdstuk 3.2 nieuwe ontwikkelingen (1978-2008)**

In de jaren 1980 liepen de WAO-uitkeringen hoog op. De druk op de verzorgingsstaat nam ook toe in de economische crisis toen veel meer mensen aanspraak maakt op een uitkering. Hierdoor groeide de kritiek op de verzorgingsstaat. Volgens critici worden bedrijven te veel beperkt door regels en ging er te veel geld naar de overheid. De VVD en het CDA kozen daarom voor liberaal beleid. In 1982 vormden ze een kabinet onder leiding van CDA-leider Lubbers. Dit kabinet bezuinigde op de verzorgingsstaat. De uitkeringen werden lager en er kwamen strengere keuringen voor de WAO. Het kabinet besloot een aantal staatsbedrijven te **privatiseren**. De vakbonden verzetten zich aanvankelijk terug en er werd volop actiegevoerd. Maar door het poldermodel keerde de economische rust terug. Omstreeks 1985 herstelde de economie zich maar bleef het aantal WAO-uitkeringen stijgen. Lubbers ging maar door met bezuinigen op de verzorgingsstaat. Vanaf de jaren 1980 ging minder geld naar de overheid en werd de rol van bedrijven en commercie groter.

Het sociaaldemocratische idee van de maakbare samenleving maakte plaats voor een liberaal vertrouwen. Vanaf de jaren 1990 ging de sociaaldemocraten hiermee in. Hierdoor kan de PvdA vanaf 1994 regeren met de VVD en de D66. De confessionele maakte van het voor het eerst geen deel meer uit van het kabinet dit was een duidelijk gevolg van de verdergaande ontzuiling. De individualisering werd nu bevorderd door wetten en ingevoerd beleid. De wet gelijke behandeling bepaalde dat bij het aanbieden van bijvoorbeeld werk huisvesting of bij verkoop van goederen en diensten iedereen gelijk behandeld moest worden. Internationaal liep Nederlands volop met wetten en beleid. Zo kwam het bekend te staan om zijn **gedoogbeleid**. Aanpak van de overheid voor bij activiteiten die volgens de wet verboden zijn binnen bepaalde beperkingen worden toegelaten. De Nederlandse samenleving werd door dit alles gezien als zeer welvarend, vrij en tolerant.

Onder invloed van de sociaaldemocraten en de progressieve christenen gaf Nederland vanaf 1966 meer geld aan ontwikkelingshulp dan andere landen. Ze vonden dat ze het gidsland moesten zijn dat andere de weg wezen op het gebied van vrede mensenrechten in hulp aan arme landen. In 1977 begon Nederland de vredesbeweging tegen softdrugs. De NAVO wil doen juist middel lange afstandsraketten invoeren want toen liepen de spanningen in de koude oorlog hoog op. Na de koude oorlog een andere rol namelijk het uitvoeren van militaire operaties om conflicten op te lossen. In de burgeroorlog in Bosnië zouden de VN de moslims beschermen door een VN-vredesmacht. Dat nam Nederlanders op zich. Voor Nederlandse VN soldaten verweerden zich niet een hielpen de mannen en jongens te scheiden van de vrouwen toen Bosniërs Serviërs de stadje Srebrenica innam en 8000 mannen en jongens vermoordden. Dat Nederland met zijn goede bedoelingen dit niet hadden kunnen voorkomen was een klap voor het gidsland kunt vanaf toen was Nederland veel bescheidener met minder grote internationale ambities. Nederland streeft al langer naar meer Europese samenwerking. Met Nederland als voorzitter schoten de west Europese landen het verdrag van Maastricht. Om de euro mogelijk te maken moesten ze zich houden aan regimes voor het financieel economische beleid. Ook werd afgesproken dat de Europese unie zou worden uitgebreid met landen uit oost Europa. Naarmate de Europese unie groter werd werd de Nederlandse invloed kleiner.

Onder invloed van de economische crisis ontstond onder andere de **punk** een protestant beweging van jongeren die provoceerde met hun ruwe optreden en in bizarre uiterlijk. Dit eigenlijk bevat een zwarte kleding bijeengehouden met spelden en kettingen piercings en opvallende kapsels zoals hanenkammen. Ze keerde met hun muziek af tegen alle vormen van gezag. **Krakers** zetten zich af tegen woningnood en bezetten panden die leeg stonden om te voorkomen dat ze werden gesloopt of verbouwd. Dit was soms gewelddadig.

Onder de zwarte jongeren werd in de jaren 1980 de hiphopcultuur heel populair. Hiphopartiesten zet eens hier mee af tegen het racisme. Ze hadden vaak dreadlocks en droegen brillen. In Nederland werd het ook aangenamer door niet zwarte jongeren. Witte jongeren uit arbeidsmilieu ontwikkelde in de jaren 1990 de gabbercultuur. **Gabbers** droegen gemakkelijk zittende glanzen trainingspakken met sportschoenen. Hun cultuur was apolitiek. De nadruk lag op feesten en dansen op houseparty's met snoeiharde in de chronische muziek. Door de **digitale revolutie** veranderde de communicatie ingrijpend.de jongerencultuur raakte ook meer geïndividualiseerd.

Vanaf de jaren 1980 nam de migratie binnen Europa en naast Europa verder toe. Door het verdrag van Schengen in 1985 kon de burgers van Schengenlanden zonder grenscontroles in Europa komen. In de jaren 1990 en 2000 werd het uitgebreider tot bijna alle Europese landen. Daarbij kwam dat het netwerk van Europese snelwegen verbeterd en uitgebreid werd en vliegen goedkoper en makkelijker werd. Conflicten en humanitaire crisis in de wereldleider vanaf de jaren 1990 toe dat grote groepen migranten naar het veilige en welvarende west Europa trokken. Hierdoor werd west Europa steeds meer **multicultureel**. In Nederland steunde de meeste kabinetten de Europese eenwording maar vooral andere die laagopgeleid witte Nederlanders groeide de afkeer hiervan. Zij voelden kloof tussen burgers en politiek. Vanaf tweeduizend één dan de **polarisatie** in Nederland toe.

De aanslag 9/ 11 veroorzaakte wereldwijde angst en onzekerheid. In Nederland leidde het tot een heftig debat over migratie en de islam. Pim Fortuyn zetten zich af tegen de gevestigde partijen die vervolgens hem niet luisterde naar het volk en beloofde het land terug te geven aan de mensen. Vanaf telen twee vonden de kabinetten tot de buitenlanders moesten integreren of assimileren maar deze stelling nam toe toen vanaf 2004 polen en andere oost Europese landen lid van de Europese unie werden. Mensen ervaren een kloof tussen burgers en politiek en verzetten zich tegen Europese samenwerking en multiculturalisme. De PVV van Geert Wilders die zich nog sterker tegen de islam keert dan Pim Fortuyn had bij de verkiezingen van 2017 de ene grootste partij in de tweede kamer. Veel Nederlanders zeiden dat het met de samenleving niet goed ging maar wel met hun zelf.

**Begrippen:**

Digitale revolutie: ingrijpende verandering door ICT en het ontstaan van de consumptiemaatschappij

Euthanasie: levensbeëindiging

Gabber: jongere die zijn kaalgeschoren, met trainingspakken en sportschoenen

Gedoogbeleid: aanpak van de overheid waarbij activiteiten die volgens de wet verboden zijn binnen bepaalde beperkingen worden toegelaten

Kraker: iemand die een gebouw binnendringt en in gebruik neemt

Kruisraket: middellangeafstandsraket

Multiculturalisme: idee dat verschillende culturen in een samenleving gelijkwaardig zijn

Polarisatie: benadrukken van tegenstellingen

Privatiseren: verkoop van een staatsbedrijf aan particuliere aandeelhouders

Punker: jongere die provoceert met een bizar uiterlijk en ruw optreden

Rap: ritmische muziek met gezingzegde teksten

Softdrugs: verdovend middel waaraan geen verslavende werking wordt toegetreden

**Jaartallen**:

1966: er ging meer geld van Nederland naar ontwikkelingshulp

1977: vredesbeweging tegen softdrugs

1980: minder geld naar de overheid en meer geld naar bedrijven

1980: hippiecultuur nam toe en de migratie nam toe

**Jaartallen**:

1982: liberaal kabinet met de VVD en het CDA onder leiding van Lubbes

1985: de economie herstelde zich maar de WAO-uitkeringen namen toe

1985: verdrag van Schengen

1990: gabbercultuur

1994: PvdA regeerde met VVD en D66

9/11/2001: aanslag in New York op de Twin Towers

2004: veel Oost-Europese landen werden lid van de Europese Unie

2017: PVV werd de een na grootste partij in de Tweede Kamer

**Personen:**

Lubbers: leider van de CDA en regeerde in 1982 met de VVD

Pim Fortuyn: zetten zich af tegen de gevestigde partijen die vervolgens hem niet luisterde naar het volk en beloofde het land terug te geven aan de mensen

Geert Wilders: zette zich nog sterker af tegen de islam keert dan Pim Fortuyn had bij de verkiezingen van 2017 de ene grootste partij in de Tweede Kamer