2- Globalisering: one world?

Globalisering het begrip

*Globalisering*/*mondialisering* 🡪 het proces waarbij de verwevenheid tussen gebieden en samenleving toeneemt. 🡪 heeft te maken met aardrijkskunde omdat het proces invloed heeft op de richting en de functie van gebieden.

De motor achter de globalisering

De motor achter globalisering zijn de *multinationale ondernemingen* (MNO’s) 🡪 vormen van een *mondiaal netwerk* 🡪 MNO’s worden daarbij gesteund door:

* De enorme verbetering van transport- en communicatietechnologie, waardoor vervoer sneller en goedkoop is 🡪 relatieve afstand tussen gebieden neemt af.
* Overheden die veel handelsbelemmeringen zoals importheffing hebben opgeruimd.

*Mondiaal netwerk* 🡪 verbinding tussen twee gebieden/landen (transnationaal netwerk) of wereldwijd (mondiaal netwerk) op economisch, politiek en sociaal-cultureel terrein.

*Tijd-ruimtecompressie* 🡪 proces waarbij de relatieve afstand tussen plaatsen door de moderne transport- en informatietechnologie daalt.

Meedoen of niet?

Globalisering zorgt voor meer eenheid in de wereld maar ook voor meer tegenstellingen. MNO’s laten zich afleiden door 4 factoren om de beste locatie te vinden:

1. De arbeidsmarkt 🡪 loon en kennisniveau
2. De ligging 🡪 toegankelijkheid van een gebied
3. De opkomst van nieuwe (afzet) markten
4. De politieke stabiliteit van een land

3- Economische globalisering: productie

Multinational: ‘’think global, act local.’’

Na het instorten van het communisme in de voormalige Sovjet-Unie (1991) is de vrije markt economie het leidende economisch systeem geworden. Gevolg: *productieketen* van goederen (route die een product aflegt van grondstof tot consument) wordt opgedeeld en verspreid over tal van gebieden. De wereldhandel groeit sneller dan de productie van goederen.

Internationale arbeidsverdeling verschuift

Globalisering heeft geleid tot internationale arbeidsverdeling. Tot 1970 leveren de meeste periferie landen grondstoffen, de productie van hoog waardige goederen en diensten vind plaats in de centrumlanden.

Nadeel ontwikkelingslanden 🡪 prijzen van grondstoffen stegen minder snel dan van eindproduct.

*Ruilvoet* 🡪 verhouding tussen de gemiddelde prijzen van import- en exportartikelen van een land. De ruilvoet verslechterde dus voor de grondstof producerende landen.

Groeiende wereldbevolking + stijgende welvaart zorgt voor meer vraag naar grondstoffen.

Gevolg: prijzen stijgen.

Andere tijden, andere taken

Het klassieke patroon van internationale arbeidsverdeling (waarbij de rijke landen de hoogwaardige goederen en diensten produceren en de arme landen de grondstoffen en goedkope arbeid leveren) is definitief voorbij.

In westerse landen moeten veel regio’s, vooral de verouderde mijnbouw- en industriegebieden, op zoek naar andere functies. Veel werknemers op textiel, schoenen industie, scheepsbouw elektrotechniek en computer industie raakte werkloos. Oorzaak: de-industriaisatie.

4- Economische globalisering: handel

Grenzen vervagen

Door *vrijhandel* wordt er meer en sneller geïmporteerd en geëxporteerd. Voor het eerst werd een vrije martk geïntroduceerd bij NAFTA (canada, vs en mexico).

Transport en communicatie in de hoogste versnelling

Globalisering wordt mogelijk gemaakt door de transport- en informatietechnologie.

* *Transporttechnologie* 🡪 hier gaat het om alle technologie die nodig is om het vervoer van grondstoffen, goederen en mensen mogelijk te maken.
* *Informatie- of communicatietechnologie* 🡪 hier onder verstaan we de technologie om de uitwisseling van informatie mogelijk te maken.

Sinds 1980 zijn er drie ontwikkelingen:

1. Reis- en vervoerstijden zijn gedaald, alles gaat sneller.
2. Transport en communicatie is goedkoop geworden (vooral doordat er meer vervoert kan worden).
3. De infratructuur rond transport en dataverkeer is enorm verbeterd.

De triade bedreigd?

Noord-Amerika, de EU en Japan zijn de drie kerngebieden die de wereldeconomie beheersen 🡨 *triade*. De invloed van semiperiferie landen neemt toe. Vooral landen in Azië ontwikkelen zich snel. Er wordt in dat verband van een *global shift* gesproken. Het verschuiven van het economische zwaartepunt in de wereld verstaan.

Interactietheorie

Voordat er handel en uitwisseling van goederen tussen twee gebieden plaatsvindt moet er worden voldaan aan 3 basisvoorwaarden (*interactietheorie* door Amerikaanse geograaf Ullman):

1. Complementariteit 🡪 het ene gebied moet iets kunnen leveren waar in het andere gebied vraag naar is.
2. Transporteerbaarheid 🡪 de goederen moeten tegen een redelijke prijs binnen een redelijke tijd van het ene gebied naar het andere vervoerd kunnen worden.
3. Er morgen geen tussenliggende mogelijkheden zijn.

6- Culturele globalisering

Wereldcultuur?

Globalisering draagt bij aan de homogenisering van deze materiële cultuurkenmerken. Cultuur gaat ook over de immateriële kenmerken zoals normen en waarden. Deze hebben grote invloed op de levensstijl van mensen en veranderen veel minder snel.

Informatietechnologie

Doormiddel van tijd-ruimtecompressie kun je altijd en overal op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt en achterhalen hoe mensen elders in de wereld leven. Twee derde van alle internationale informatie- uitwisseling vindt plaats binnen het triadische netwerk.

Globalisering verandert de ‘’cultuurkaart’’

Culturen veranderen en cultuurgebieden kunnen verschuiven. De verspreiding of diffusie van cultuurelementen vindt op drie schaalniveaus plaats:

1. Mondiaal 🡪 van noord naar zuid of andersom (ontwikkelings plannen of muziek, eten).
2. Tussen landen 🡪 bijvoorbeeld Frans eten, Marokkaanse woorden in straattaal.
3. Binnen landen 🡪 van stad naar dorp of andersom.

Regionale identiteit bedreigd?

Engels is de *linqua fraca* (voertaal) van de globaliserende wereld. Steeds meer talen dreigen te verdwijnen, er is sprake van *Amerikanisering*.

Er zijn groepen tegen globalisering omdat ze vinden dat hun woongebied zijn *regionale identiteit* (eigen cultuur) verliest en dat de wereld veranderd in één grote egale soep. De typische cultuur van elk land zou daardoor langzaam verdwijnen.

7- Sociale globalisering

Migreren is heel gewoon

Pushfactor= gebrek aan werk, geen goed bestaan.

Pullfactor= kans op beter betaald werk.

Oorzaken van de internationale migratie

Het toenemen van migranten wordt op 4 manieren versterkt door de globalisering:

1. Door de globalisering zijn de welvaartsverschillen toegenomen (belangrijke factor= welvaart).
2. Demografisch verschil tussen arme en rijke landen verhoogt de migratie druk.
3. Door de verbetering van transport- en communicatietechnologie zijn gebieden die vroeger gescheiden waren tegenwoordig verbonden.
4. Door derelugering vindt er een soort van ‘’ontschotting’’ plaats tussen landen. Het wordt gemakkelijker grenzen te passeren.

Migratie verbindt mensen en gebieden

De meeste internationale migranten komen terrecht in de grote steden. Sommige migranten nemen de cultuur van hun nieuwe vaderland over, de meeste blijven via hun ‘’geboorte’’ cultuur leven.

Er is vaak sprake van transnationale netwerken contacten tussen migranten en achterblijvers.

8- Gevolgen van economische sociale en culturele globalisering

Economisch: eenheid of verbrokkeling?

De meeste globalisering vindt plaats tussen de drie economische kerngebieden (EU, Japan, VS). De kerngebieden zijn het centrum van de *fast world*, dit wereldje is sterk verbonden met elkaar door communicatie, handel en productie. De *slow world* heeft weinig deelname aan de wereldeconomie, deze landen lijden daardoor vaak onder de concurrentie van de fast world.

Fast- en slow world kunnen dicht bij elkaar liggen. Het kan zelfs in een land voorkomen, tussen de steden en het platte land. Dat heet *fragmentarische modernisering*. Dit voorkomen is typisch voor landen in ontwikkeling.

Sociaal: op weg naar een netwerksamenleving?

Het hart van de *fast world* zijn *wereldsteden* (global cities)

Kenmerken wereldsteden zijn:

* Meer dan 1 miljoen inwoners
* Belangrijk economisch, politiek en cultureel centrum.

Deze wereldsteden zijn vaak beter met elkáár verbonden dan met het achterland. Dit heet een *netwerksamenleving*.

De tegenstelling tussen fast- en slow world worden groter. Maar in de slow world zelf wordt dat ook steeds groter. Dat zie je dan tussen verschillende bevolkingsgroepen plaatsvinden, dat proces heet *polarisatie*. Soms wakkeren politieke leiders dit aan om meer aanhang van hun eigen groep te krijgen. Want als mensen het gevoel hebben 'van buitenaf' bedreigd te worden scharen ze zich vaak snel achter een leider.

Cultuur: op weg naar een wereldcultuur?

Door globalisering wordt vooral de westerse cultuur op veel plekken verspreidt. Maar vaak krijgen die dan een eigen draai eraan. Bijvoorbeeld McDonalds in Canada dat McLobster (kreeft) serveert. Of pretpark Disney dat zich in Japan op andere thema's concentreert. Door deze kleine verschillen zullen we niét snel één wereldcultuur krijgen.

Een andere reden waarom we niet snel een wereldcultuur krijgen is omdat mensen zich vasthouden aan immateriële kenmerken van hun thuisland (waarden en normen, taal, geloof).

10- Groot-Brittanië en India: economisch

Historische banden

In de 19e eeuw was Groot-Britannië een grootmacht. Net als bij het Nederlandse rijk in de 17e eeuw vormde de beheersing van de wereldzeeën de basis van de Britse overheersing. Groot-Brittaniës grootste kolie was Brits-Indië, er was sprake van een centrum-periferiemodel. De rol van Brtis-Indië was vooral het leveren van grondstoffen (o.a. katoen en thee) en het afnemen van goedkope eindproducten.

In de 19e eeuw maakte Groot-Brittannië door de *industralisatie* een snelle ontwikkeling door. Brits-Indië is een goed vorbeeld van een *exploitatiekolonie*. Australië is een voorbeeld van een *vestigingskolonie*. Na de 2de WO verloor Groot-Brittannië zijn rol als wereldleider aan de VS. In rap tempo verloor het land zijn kolonies 🡪 *dekolonisatie*.

Groot-Brittanië: van werkbank naar schrijfttafeel

Veel mijnen en bedrijven in de zware industrie (ijzer, staalindustrie, scheepsbouw) in Groot-Brittanië moesten de afgelopen 30 jaar hun poorten sluiten Dat komt doorat de forse uitschuivingen van arbeidsintesieve bedrijven naar lageloonlanden zijn gevestigt.

De wereldstad Londen vromt een belangrijk knooppunt in de mondiale economie. Vooral de *zakelijke dienstverlening* (financiering, verzekeringen, advisering) heeft in deze regio een hoge vlucht genomen.

India: de tijger werd wakker

India vertoont nog alle kenmerken van een ontwikkelingsland (veel werken in landbouww, armoede is wijdvervreid en 40 procent is analfabeet), toch maakt India sinds 1991 een snelle ontwikkeling door.

De overheid heeft vanaf 1991 gekozen voor een martkeconomie. Teriefmuren zijn afgeschaft, evenals subsidies op voedsel, en veel staatsbedrijven zijn opgeheven. Sindsdien groeit het bnp jaarlijks met 5 tot 8 procent en raakt India steeds verder verweven in de rest van de wereld. Hoe blijkt dat?

* Veel mno’s komen naar India en investeren vooral in speciale economische zones.
* India koopt steeds meer handelsrelaties aan met andere regio’s, speciaal met Afrika.
* Als China ‘de werkplaats van de wereld’ is, kun je India ‘het bureau’ noemen Steeds meer mno’s vlaten hun kantoorwerk uitvoeren in India.

Dit wil niet zeggen dat het overal goed gaat. Er zijn regelmatig protesten tegen de corruptie en de snel stijgende voedselprijzen. De regionale ongelijkheid is groot.

11- Groot-Brittannië en India: demografisch

Stad in, stad uit

Een stad met meer dan tien miljoen inwoners noem je een *megastad*. Naar schatting zal India in 2020 tien megassteden tellen. Gevolg: overbevolking.

In Groot-Brittannië is de urbanisatiegraag met 90 procent veel hoger, maar zoals gebruikelijk in rijke landen groeien de steden door de suburbanisatie nauwelijks meer. Gevolg: in Londen is er in de loop van de tijd een kroon van New Towns (forensenplaatsen) ontwikkeld.

Sociale ongelijkheid: kasten en klassen

Het kastenstelsel is een systeem van vier standen (kasten), waarin zaken als huwelijk en beroep binnen de kaste zijn vastgelegd 🡪 officeel afgeschaft, maar in het dagelijks leven speelt het vooral op het platteland nog een belangrijke rol 🡪 betekenis neemt steeds meer af. Tot kort geleden was het onmogelijk om naar een hoge kaste te klimmen dan waar je in geboren was 🡪 nu zie je dat er los van de kasten een brede stedelijke middenklasse ontstaat.

Sinds de jare negentig is de Indiase samennleving onder invoed van de globalisering veel sterker op het buiteland gericht. Er dient een nieuwe generatie jonge ondernemers aan. Steeds meer Indiërs zijn ervan overtuigd dat een goede opleiding en hard werken de sleutel vormen naar een beter leven.

Groot-Brittanië kent klassenverschillen 🡪 het land heeft nooit een revolutie gekend waarbij de aristocratische bovenlaag werd weggevaagd. Groot verschil 🡪 de upper class wordt steesd meer overvleugeld door de nieuewe rijken, veel buitelandse multimiljonairs.

Sociale ongelijkheid groeit 🡪 in 2010 verdiende in Groot-Brittannië 1% van de evolking 10% van het nationale inkomen, terwijl 22% in armoede leefde.

Migranten verbinden werelden

Migratiestromingen tussen Groot-Brittannië en India bestaan al sinds de koloniale tijd 🡪 bedrijven stuurden kaderpersoneel naar Brits-Indië en de overheid stuurde abtenaren, militairen en leraren. Op hun beurt trokken vooral rijke Indiërs naar Groot-Brittannië voor studie en opleiding. Na de onafhankelijkheid ging deze migratiestroom door. Door verplaatsing van veel bedrijven vanuit Groot-Brittannië groeit het aantal Britten n India sinds een aantal jaren weer.

12- Groot-Brittannië en India: cultureel

Ver weg en toch getrouwd

India en Groot-Brittannië behoren elk tot verschillende cultuurgebieden, toch kom je in India veel ‘Engeland’ tegen 🡪 komt door koloniale verleden. Engels is de voertaal in India, ook in het onderwijssysteem.

Culturele ontwikkeling in India: meer eenheid of juist verbrokkeling?

India kent vele culturen. Gevolg: verbrokkeling van de samenleving. Al bij de onafhankelijkheid werd Brits-Indië opgedeeld in India en Pakistan, waarbij er een complete volksverhuizing op gang kwam.

Krachten waardoor India bij elkaar blijft:

* Het hindoeïsme stimuleert een levenswije die eerder gericht is op verzoening dan op polarisatie.
* India is een democratisch land met een gedecentraliseerd bestuur. De deelstaten hebben op tal van terreinen zeggenschap over hun eigen gebied. De neiging om je af te scheiden is dan niet zo groot.
* Verbindingen en communicatie in India zijn goed ontwikkeld. Door de voortdurende uitwisseling van mensen (migratie), goederen en ideeën raken gebieden die op bepaalde terreinen verschillen onderling verbonden.

Globalisering: een bedreiging voor de Britse cultuur?

Cultuurgebieden worden vooral ingedeeld op basis van taal en geloof. Katholieken en protestanten van het Verenigd Koninkrijk wonen in clusters door elkaar, zodat opsplitsing in een katholiek en een protestants deel geen oplossing was. In 1998 werd er een vredesakkoord gesloten en sinds 2007 besturen de twee partijen samen Noord-Ierland.

Het proces van globalisering zal de culturele diversiteit van vooral de steden vergroten, maar de typische Britse cultuur zoals je die vooral op het platteland tegenkwam, laat zich niet zo gemakkelijk verdringen.

Hoofdstuk 4- Wereld

1- Mondiale patronen: welvaart en welzijn

Ontwikkeling

Welvarende landen 🡪 *centrumlanden*

Armere landen 🡪 *periferielanden*

Landen uit de periferie die een snelle ontwikkeling doormaken 🡪 *semiperferie*.

Meten van ontwikkeling

Om de mate van ontwikkeling van een land te bepalen, worde internationaal een paar indicatoren gehanteerd:

1. Welvaart 🡪 *bnp/hoofd*: ale inkomsten van een land gedeeld door het aantal inwoners
	* *Koopkracht* kan verschillen
	* Alleen inkomsten uit de *formele sector* worden meegeteld (*informele* niet)
	* Gemiddelde *inkomen* verbergt de grote *sociale* en *regionale* *ongelijkheid*
2. Welvaart 🡪 verdeling van *beroepsbevolking*: naarmate het economische ontwikkelingspeil van een land hoger is, werkt een kleiner deel van de beroepsbevolking in de landbouw en een groter deel in de formele dienstensector.
3. Welzijn 🡪 VN-welzijnsindex: op basis van koopkracht, *analfabetisme* en de levensverwachting. Hangt ook samen met:
	* Voedselindustrie
	* Toegang tot schoon (drink)water
	* De toegang tot onderwijs en gezondheidszorg

Internationale arbeidsverdeling

Vroeger was de rol van arme landen in de wereldeconomie vaak het leveren van grondstoffen uit de mijn- en landbouw 🡪 maakten de landen kwetsbaar omdat een oogst kan mislukken en de prijzen sterk variëren.

Door globalisering verandert *de internationale arbeidsverdeling*. Een steeds groter deel van de prodcutie van goederen en diensten verschuift van centrumlanden naar de (semi)periferie.

Het centrum-periferiemodel

Oorzaken waarom de wereld vaak zo slecht verdeeld is:

1. Interne oorzaken 🡪 reden voor de lage ontwikkeling ligt in het land zelf (onrustig klimaat, bergachtig, onvruchtbaar en nauwelijks natuurlijke hulpbronnen) of menselijke oorzaken (slecht bestuur, corruptie, oorlogen).
2. Externe oorzaken 🡪 de reden voor lage welvaart komt door andere oorzaken 🡪 vaak wordt deze relatie uitgebeeld met het *centrumperiferiemodel*; vormt een soort *wereldsysteem*. In dit model zijn de rike landen dominant en de arme landen afhankelijk. Gevolg: er ontstaat een ongelijke uitwisselin tussen centrum en periferie van:
	1. Goederen
	2. Arbeid
	3. Kapitaal

2- Mondiale patronen: bevolkingsgroei en -spreiding

Bevolkingsdichtheid- en –spreiding

Bevolking is onregelmatig verdeeld 🡪 verklaring voor *bevolkingsspreiding* is een mix van natuurlijke en sociaaleconomische factoren:

1. De natuurlijke omstandigheden 🡪 een hoge bevolkingsdichtheid gaat vaak samen met geschikt klimaat, vruchtbare bodems, bescikbaarheid van water en niet al te bergachtig gebied.
2. De ligging 🡪 vooral de gunstige ligging ten opzichte van andere ecnomische belangrijke gebieden speelt een rol.
3. Met koloniale verleden 🡪 concentreert de bevolking zich in de kustzone.

De *bevolkingsdichtheid* van een gebied kan veranderen door zowel natuurlijke als sociale bevolkingsgroei.

Natuurlijke bevolking

Als het verschil tussen het geboorte- en sterftecijfer positief is, is er sprake van een natuurlijke bevolkingsgroei. Oorzaken hoog geboortecijfer:

* Demografisch 🡪 jonge leeftijdsopbouw
* Sociaal 🡪 vooral jongen vrouwen met een laag opleidingsniveau
* Cultuur 🡪 sommige culturen stimuleren het
* Economisch 🡪 direct verband tussen armoede en vruchtbaarheid 🡪 welvaart stijgt; geboorte cijfer daalt.

Alle rijke landen zien hun bevolking vergrijzen 🡪 nemen ook andere positie in het demografisch transitiemodel.

*Demografische druk* 🡪 het niet actieve deel van de bevolking (<19, >65) uitgedrukt als percentage van de actieve bevolking (20-65).

Sociale bevolkingsgroei

Wanneer zich in een stad, regio of land meer mensen vestigen dan er vertrekken, spreek je van verstigingsoverschot 🡪 *sociale bevolkingsgroei*.

Lokaal 🡪Regionaal 🡪Nationaal 🡪 Internationaal 🡪 Continentaal 🡪 Mondiaal 🡪 Fluviaal

Arbeidsmigranten 🡪 vestigen zich soms definitief in hun nieuwe vaderland, soms tijdelijk.

Het hoge urbanisatietempo in arme landen kent drie oorzaken:

1. De trek van het plattenland naar de stad 🡪 *verstedelijking*.
2. De groei van grote steden, waarbij zij omringende plaatsen opslokken.
3. Het hoge geboorteoverschot in steden.

Push en pull

Pushfactor= reden om land te verlaten

Pullfactor= reden om naar een land te emigreren

Bij ecologische migranten spelen natuur- en/of *milieurampen* een rol.

3- Mondiae patronen: cultuur

Cultuurgebieden

Cultuur van een groep herken je aan cultuurelementen:

1. Verstand 🡪 taal en geloof
2. Hoe je met elkaar samenleeft 🡪 wetten
3. Zichtbare of materiële kenmerken 🡪 manier waarop mensen hun gebied hebben ingericht bijvoorbeeld.

Je kunt de wereld indelen in een aantal cultuurgebieden.

Wereldgodsdiensten

Godsdienst is een van de belangrijkste cultuurelementen. De vier grote wereldgodsdiensten (christendom, hindoeïsme, islam en boedisme) hebben zich verspreid vanuit de veir brongebieden die relatief dicht bij elkaar liggen.

Het christendom bereikte zijn grootste uitbreiding pas na de ontdekkingsreizen.

Je spreekt van kolonialisme als een land zijn macht uitbreidt over een land met de bedoeling het gebied te exploiteren.

Taal: het voertuig van de cultuur

Zonder een gemeenschappelijke taal kan de cultuur van een volk niet worden doorgegeven naar de volgende generatie of verspreid worden over andere gebieden.

Op aarde worden naar schatting vijfduizend talen gesproken. Veel inheemse talen worden bedreigd en verdrongen door wereldtalen zoals Engels, Spaans en Chinees.

Op weg naar een wereldcultuur?

Door diffusie worden nieuwe cultuurelementen verweven met de ontvangende cultuur. In de huidige tijd spelen op wereldniveau twee tegengestelde bewegingen een rol:

1. Homogenisering: door de verwestering vervagen de grenzen tussen de cultuurgebieden.
2. Heterogenisering: door de wereldwijde migratie ontstaat vooral in de grote steden een mix van westerse en niet-westerse cultuurelementen.

Mensen die twee culturen in zich verenigen, hebben een transnationale identiteit.

Verharding van culturen

De grenzen tussen cultuurgebieden zie je aan de ene kant vervagen , aan de andere kant verharden.