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

*Tijdvak 8*

# **Tijdvak 8**

- T I J D V A N B U R G E R S E N S T O O M M A C H I N E S -

*8.1 De Industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving. & Discussies over de ‘sociale kwestie’.*

In Engeland ontwikkelde zich in de 18e eeuw als eerste land een Industriële revolutie. Industrialisatie is de overgang naar industrie als belangrijkste middel van bestaan. Als dit proces in een korte tijd plaatsvindt en grote gevolgen heeft voor de samenleving dan spreken we van een Industriële revolutie. Deze overgang vond dus voor het eerst plaats in Groot-Brittannië rond 1750.

De ontwikkeling van de industrie was mogelijk door:

* De burgercultuur in Groot-Brittannië die onder invloed van de Verlichting was ontstaan, waarin de individualiteit van burgers erg belangrijk was.
* Het ontstaan van een overschot aan kapitaal door de opbouw van het grote koloniale rijk, die investeringen in de industrie mogelijk maakte. Daarnaast waren er genoeg grondstoffen om mee te werken.

In Groot-Brittannië vond de industrialisatie plaats als gevolg van meerdere processen:

* Landbouw: Door herindeling van het platteland werden kleine stukken land samengevoegd en gemeenschappelijk gronden verdeeld. Dit was gunstig voor rijke grootgrondbezitters die grote stukken land kochten. De gevolgen waren een hogere productie, een groter verschil tussen arm en rijk, een arbeidsoverschot, meer productie en dus meer voedsel en efficiënter werken waardoor er minder mensen nodig waren in de landbouw.
* Kapitalisme: Voorheen bestond er handelskapitalisme waarbij handelaren investeerden in grondstoffen en afhankelijk waren van geschoolde ambachtslieden om deze producten om te zetten in producten. Door industrialisatie werden de investeringen nu gedaan in machines en fabrieken. Men kon overstappen op ongeschoolde arbeid. De gevolgen waren een afname van de invloed van ambachtslieden, een groter verschil tussen arm en rijk, vervreemding van eindproduct.
* Uitvindingen: Door nieuwe uitvindingen wordt het productieproces versneld. In de textielindustrie ontstaat een wisselwerking tussen verbeteringen in het spinnen en het weven (Spinning Jenny & schietspoel). De gevolgen waren de verplaatsing van het productieproces en er waren grote investeringen nodig.

De machines werden aangedreven door externe krachtbronnen, zoals het waterframe. Hierdoor konden machines sneller werken. Het produceren werd wel gevaarlijker voor de arbeiders.

*8.2 De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.*

Gedurende de negentiende eeuw verandert de Europese overheersing. Deze wordt gericht op volledige overname van een gebied en opbouwen van een groot rijk. Hiervoor waren een aantal motieven:

* grondstoffen
* afzetgebieden
* macht (nationalisme)
* verspreiden van cultuur (sociaal-darwinisme & White man’s burden)

De nieuwe vorm van het imperialisme komt het beste tot uiting in de wedloop om Afrika. Tot halverwege de negentiende eeuw was het hebben van koloniën in Afrika beperkt gebleven, tot handelsposten op strategische plaatsen. Nu worden ook de binnenland ontdekt en ingenomen. De wedloop om Afrika resulteerde in een opdeling van Afrika tijdens de koloniale conferentie van Berlijn.

Bij modern imperialisme ging het vooral meer om macht, het willen kunnen aansturen en invloed uitoefenen van gebieden en het uitbreiden van het rijk.

 *8.4 De Industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving. & Discussies over de ‘sociale kwestie’.*

De urbanisatie gaat snel en chaotisch, dat veroorzaakt de volgende omstandigheden:

* enorme vervuiling
* ontstaan van sloppenwijken
* geen riolering/waterleiding
* ongezond leven en hard werken
* gemiddelde leeftijd van 17
* 50% sterft voor vijfde levensjaar
* cholera-epidemie

Daarom werden er op een gegeven moment arbeiderswoningen gebouwd.

De werkomstandigheden waren ook zeker niet goed:

* arbeidsdeling leidde tot routinewerk
* lage lonen
* extreme temperaturen
* strakke werktijden
* streng toezicht (hiërarchie)
* kinder- en vrouwenarbeid
* laag, ongeschoold en gevaarlijk werk voor de zwaksten

*8.5 Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en uiteindelijk ook vrouwen aan het politieke proces. & De opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.*

Aan het begin van de negentiende eeuw maakte Nederland een roerige tijd door. De politieke indeling van Nederland veranderde meerdere malen. De Bataafse republiek ontstond door de revolutie die onder invloed van verlicht denken in Nederland uitgebroken. De Patriotten kwamen aan de macht en voerde vele veranderingen door.

Maar in 1806 bepaalde Napoleon dat zijn broer Lodewijk koning moest worden van een nieuw land, om zo zijn invloed uit te breiden. Lodewijk probeerde echter een eigen koers te varen. Uiteindelijk werd Nederland ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Met het einde van Napoleon komt er ook een einde aan de periode van de Franse Revolutie waarbij de verlichtingsidealen over Europa werden verspreid. Men probeerde terug te keren naar de oude situatie.

Nederland wordt samengevoegd met de Nederlandse gebieden en wordt een koninkrijk, het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Willem I, de zoon van de vroegere stadhouder, wordt de eerste koning en bestuurt het land op een autocratische wijze. Na de splitsing met België krijgt Nederland zijn huidige vorm.

In 1845 braken overal in Europa revoluties uit die meer invloed eisten van de bevolking in het bestuur. Bang voor dezelfde revoluties, gaf de Nederlandse koning Willem II de opdracht aan de liberale politicus Thorbecke om een nieuwe grondwet te schrijven. De woning, die altijd veranderingen had tegengehouden, werd ‘in één nacht van conservatief, liberaal’.

De macht van de koning nam af ten gunste van de macht van het parlement. Hiermee kreeg Nederland een van de meest moderne grondwetten in Europa, waarvan veel artikelen nog steeds in werking zijn. Toch was Nederland nog geen volledige democratie, niet iedereen mocht namelijk stemmen.

*8.6 Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en uiteindelijk ook vrouwen aan het politieke proces. & De opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. & De opkomst van emancipatiebewegingen.*

De grondwetherziening van 1848 was een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Nederlandse democratie en rechtstaat. Het volk kreeg namelijk directe inspraak in het bestuur door de rechtstreekse verkiezing van de Tweede Kamer en de vastlegging van belangrijke grondrechten was erg belangrijk. Toch was er nog geen sprake van een volwaardige democratie zoals die van vandaag, het censuskiesrecht beperkte dat.

Ook werd de emancipatie door steeds meer mensen nagestreefd, dat is het verwerven van gelijke rechten door bepaalde groepen in de samenleving.

Gedurende de negentiende eeuw kwamen er steeds meer groepen in de samenleving die deel wilden nemen aan het democratische proces. Voorbeelden daarvan zijn: het feminisme, socialisme, confessionalisme en liberalisme. Ook werd de emancipatie door steeds meer mensen nagestreefd, dat is het verwerven van gelijke rechten door bepaalde groepen in de samenleving. Daarnaast werd de democratisering bevorderd door de toenemende inspraak in het politieke proces, met name het krijgen van het actief en passief kiesrecht.