- G E S C H I E D E N I S -

*Tijdvak 6*

# **Tijdvak 6**

- T I J D V A N R E G E N T E N E N V O R S T E N -

*6.1 De bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse republiek. & Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.*

De Gouden Eeuw is de naam voor de bloeiperiode van de Republiek in de 17e eeuw. Er was sprake van hoogontwikkelde schilderkunst en relatieve tolerantie. Nederland was een Republiek met invloed van burgers in het bestuur. Ook was er grote welvaart als het gevolg van de handel, zoals de VOC/moedernegotie.

Er waren 3 opeenvolgende/gelijktijdige ontwikkelingen in de Nederlanden:

* Specialisatie in landbouw: drassige grond die niet geschikt is voor graan. Men gaat zich specialiseren in commerciële producten zoals: zuivelproducten (kaas), handelsgewassen (vlas).
* Stapelmarkt: om toch genoeg voedsel te hebben, wordt graan vanuit de Oostzee geïmporteerd. Dit werd goedkoop ingekocht en daar produceerden we duurdere producten van, zodat daar grote winsten mee werden behaald. Deze graanhandel was de basis voor de rijkdom in Nederland.
* Wereldhandel: de rijkdom zorgde dat handelaren in staat waren om deel te nemen aan de handel met Azië. Hier werden luxe producten gehaald zoals specerijen, zijde, koffie en thee.

*6.2 Het streven van vorsten naar absolute macht. & De bijzondere plaats in staatkundig opzicht van de Nederlandse Republiek.*

Vanaf de Late Middeleeuwen proberen vorsten meer macht naar zich toetrekken *(🡪 het begin van staatsvorming en centralisatie*). In de 17e eeuw streden Europese vorsten met hun onderdanen om de verdeling van de macht. Veel vorsten streden naar absolute macht. Dat was dus een continuïteit van de staatsvorming en centralisatie. Absolutisme is een staatsvorm waarin de koning de koning alle macht in handen heeft en alleen aan God

verantwoording hoeft af te leggen. Wetten golden voor een koning niet, hij kon doen en laten wat hij wil.

Absolutisme in de Republiek was niet mogelijk. In de Republiek was de stadhouder de belangrijkste functionaris van het land en ging zich gedragen als koning. Ze werden (door de oorlog met Spanje) voornamelijk legeraanvoerders.

Nederland kende een bijzondere staatsinrichting:

* Afwezigheid van feodale traditie
* Nadruk op de regentenklasse uit de stad
* Particularisme: streven van adel/burgers om privileges te behouden
* Geen centrale leider, maar een stadhouder (militair gebied) en landadvocaat (economie & politiek)

Dit zijn allemaal redenen waarom absolutisme niet mogelijk was, vooral het feit dat er 2 leiders waren werkte niet.

Bij stadhouder Willem III gaat het fout, in 1672 vermoordt hij raadspensionaris Johan de Witt. 1672 was het rampjaar: de Republiek komt in oorlog met Engeland, Frankrijk en Duitse Staten. Lodewijk XIV neemt het zuiden van het land in. Johan de Witt krijgt de schuld en Willem III grijpt de macht. Het leek erop dat hij streefde naar absolute macht.

Lodewijk XIV, was koning van Frankrijk (1638-1715). Van 5 tot 23-jarige leeftijd werd Frankrijk bestuurd door kardinaal Mazarin, daarna probeert Lodewijk zelf te besturen i.p.v. een nieuwe regent te benoemen. Hij is 54 jaar absolutistisch vorst. De edelen probeerden hem als kind te kidnappen, om de centralisatie tegen te houden. Lodewijk wantrouwt daarom zijn hele leven lang de adel. Hij neemt een aantal maatregelen om de macht in Frankrijk naar zich toe te trekken:

* Verkleinen van macht van Staten-Generaal (volksvertegenwoordiging)
* Professionalisering door ambtenaren in dienst te nemen: zij zijn geschoold en die kan hij ontslaan
* Hervormen leger
* Herroepen van het Edict van Nantes (= afspraak dat protestanten niet vervolgd mogen worden)
* Verstevigen economie door colbertisme (= invoerheffingen om economie te beschermen ten koste van de Republiek)

Droit divin: goddelijk recht, uitgelegd door zijn hofpredikant Jacques-Bénigne Bassket. Hij dacht dat koningen verheven waren door God en daardoor kon doen wat hij wilde. Koningen waren dus alleen verantwoording schuldig aan God.

Omdat Lodewijk niet langer in Parijs wilde wonen, liet hij het jachtslot van zijn vader verbouwen tot het symbool van absolutisme. Het paleis van Versailles moest zijn macht uitstralen en het centrum van Frankrijk worden. Er werd een hofleven opgebouwd, dit zou bijdragen aan de glorie van de ‘Zonnekoning’ en de macht van de adel beperken. Zo kon hij de adel in de gaten houden als ze voor hem werkten. Dit laat ook de opkomst van het empirisme zien.

*6.3 De wetenschappelijk revolutie.*

Deze revolutie ging om het loskomen van de klassieke filosofie en wetenschap baseren op nieuwe kennis die op empirische wijze tot stand is gekomen.

Oorzaken van de revolutie waren:

* Nieuwe ontdekkingen (o.a. door ontdekkingsreizen)
* Toenemende welvaart
* Technologische verbeteringen

De wetenschappelijke revolutie is een voortzetting van de kritische houding die werd ingenomen door de humanisten in de Tijd van Ontdekkers en Hervormers.

Francis Bacon, Engels filosoof en ‘vader’ van de wetenschappelijke methode. Hij ging er vanuit dat je alleen tot kennis kunt komen door waarnemingen, dat is het uitgangspunt van het empirisme.