**4.1**

Er loopt een breuklijn door de wereld. De mensen boven de lijn zijn gemiddeld veel rijker dan de mensen eronder. Eronder leven me

er mensen onder de **armoedegrens**. Hun **koopkracht** is veel lager, hoewel de prijzen ook veel lager zijn. In de **ontwikkelingslanden** zijn veel mensen werkloos en verdienen de kost in de **scharreleconomie**. Ook het onderwijs is er veel slechter dan in de rijke landen. Dat beperkt natuurlijk de toekomstmogelijkheden van de jeugd.

**4.2**

Welvaart meet je door te letten op het **bbp/hoofd** en de verdeling van de **beroepsbevolking**. In de arme landen werken nog veel mensen in de landbouw (primaire sector), terwijl de mensen in de rijke landen juist in de dienstensector (tertiaire sector) de kost verdienen. Als je wilt weren hoe de **levensomstandigheden** van de mensen zijn, kijk je naar het **welzijn**. Je let dan op:

* De **alfabetiseringsgraad**;
* De koopkracht;
* De **levensverwachting**.

Naar welvaart kun je de wereld indelen in drie groepen landen:

* **Centrumlanden**. Dit zijn de *koplopers*. De mensen werken vooral in de dienst/tertiaire sector.
* **Semiperiferie**. Dit is de groep *volgers*. De mensen werken vooral in de secundaire sector.
* **Periferie**. Dit zijn de *achterblijvers*. De mensen werken vooral in de primaire sector.

Deze indeling kun je ook gebruiken binnen een land of zelfs een stad.

**4.3**

Natuurlijk is er een verband tussen welvaart en welzijn, maar in veel rijkere landen komen toch ook grote groepen arme mensen voor. Die landen kennen een grote **sociale ongelijkheid**. Veel arme mensen verdienen de kost in de **informele** **sector** (telt meestal niet mee in bbp) of scharreleconemie, terwijl de rijkere mensen meestal in de **formele sector** (telt mee in bbp) werken. Ook zie je wel dat er binnen een land grote verschillen in welvaart en welzijn voorkomen. De **regionale ongelijkheid** is er groot.

**4.4**

Door de **globalisering** krijgen de verschillende delen van de wereld steeds meer met elkaar te maken. Het proces van globalisering wordt versterkt doordat:

* **Multinationale ondernemingen** (mno’s) bedrijven hebben over de hele wereld;
* De handelsgrenzen tussen landen steeds meer wegvallen waardoor je niet meer extra hoeft te betalen om je goederen in een ander land in te voeren. Open grenzen maakt het ook makkelijker om van het ene land naar het andere te migreren.
* Transport en communicatie (internet) sneller en goedkoper wordt.

Het gevolg van globalisering is dat:

* De wereld ‘krimpt’;
* Het wereldsysteem verandert. Landen in de (semi) periferie die vroeger vooral **grondstoffen** produceerden maken nu ook **halffabricaten** en **eindproducten**. Mno’s uit de centrumlanden verplaatsen hun *maakindustrie* naar de (semi) periferie;
* De welvaart toeneemt in de wereld;
* De ongelijkheid toeneemt zowel in de armere als de rijkere landen.

**4.5**

Nederland is rijk. Dat zie je aan:

* De verdeling van onze beroepsbevolking;
* Het hoge bbp/hoofd;
* Het hoge welzijn.

Ook kun je aan onze welvaart aflezen aan de **handelsbalans**.

De export bestaat vooral uit hoogwaardige eindproducten terwijl de import vaak bestaat uit grondstoffen, energie en halffabricaten. Door de globalisering krijgt Nederland ook te maken met:

* Meer buitenlandse concurrentie;
* Mno’s die hun arbeidsintensieve *maakindustrie* verplaatsen naar **lagelonenladen.**

**4.6**

Nederland is al heel lang een echt handels- en distributieland. Dit komt onder andere door een gunstige ligging:

* Aan de rand van het Europese continent;
* Aan de monding van de belangrijke rivieren, de rijn en de maas;
* Aa de drukbevaren Noordzee.

Daarnaast heeft Nederland een welvarend en dichtbevolkt achterland. Door de goede infrastructuur is het achterland via de mainports uitstek end bereikbaar .

Probleem: onze vervoerswegen dreigen dicht te slibben. De vestigingsplaatsfactor bereikbaarheid verliest daarodoor voor buitenlandse bedrijven aan kwaliteit