Herhaling Het Historisch Referentiekader

|  |
| --- |
| Prehistorie = … = Ontstaan mens  Oude Nabije Oosten = 3500 v.C = Het eerste schrift  Klassieke Oudheid = 800 v.C = Stichting van Rome  Middeleeuwen = 476 = Val van het West-Romeinse Rijk  Vroegmoderne tijd = 1492 = Colombus landt in Amerika  De moderne tijd = 1789 = Franse Revolutie  Hedendaagse tijd = 1945 = Einde WOII |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politiek** | **Economisch** | **Sociaal** | **Cultureel** |
| Bestuur | Handel | Arm en rijk | Techniek en wetenschap |
| Macht | Industrie | Relaties | Taal |
| Recht en wetten | Landbouw | Discriminatie | Gewoonten |
| Oorlog en territorium | Arbeid | Standenmaatschappij | Godsdienst |
|  | Nijverheid |  | Onderwijs |
|  | Financiën |  | Kunst |

|  |
| --- |
| **Verschil tussen historische werken en historische bronnen:** |
| Historische bron = een overblijfsel uit de geschiedenis. |
| Historisch werk = gemaakt op basis van bronnenonderzoek. |

|  |
| --- |
| **Verschil tussen primaire bronnen en secundaire bronnen:** |
| Primaire bron = ooggetuige van de gebeurtenis  Secundaire bron = gemaakt op basis van andere bronnen |



Het Congres van Wenen

A map of europe with blue water and white text

Description automatically generated

|  |
| --- |
| **Tijdlijn:** |
| Franse Revolutie = 1789 |
| Congres van Wenen = 1815 |

|  |
| --- |
| **Doelen van het Congres:** |
| Congres van Wenen = Reactionair 🡺 wil terug naar de situatie voor de Franse Revolutie  (tegen de verlichting)   * Her herinvoeren van het Ancien Régime |
| (restauratie) |
| * Een duurzame vrede veroorzaken door een   machtsevenwicht |

|  |
| --- |
| **Beslissingen op het Congres van Wenen:** |
| Machtsevenwicht: |
| * Oprichting van de **Duitse Bond (**Pruisen en Oostenrijk**) 🡪**  sterk genoeg tegen buitenlandse aanval |
| * Oprichting neutrale **Bufferstaten (**neutraal land om een oorlog te vermijden tussen landen**)**: bv. Verenigd Koninkrijk der Nederlanden |
| * Grote Alliantie: **oorlogsdreiging** vanuit Frankrijk tegenhouden |
| Restauratie: |
| * Heilige alliantie: Rusland + Pruisen + Oostenrijk tegen **binnenlandse revoluties** |
| * **Oude machthebbers (**koningen**)** terug op de troon |
| * Herinvoering **standenmaatschappij (**Ancien Régime**)** |
|  |

|  |
| --- |
| **Gevolgen van het Congres van Wenen:** |
| * Tijdelijke **vrede** in Europa |
| * **Einde** Napoleontische oorlogen |
| * Onderdrukking **vrijheden van de bevolking** 🡪 opkomst **liberalisme** |
| * Volkeren opgenomen in **multinationale staten (**landen waarbij verschillende volkeren bij elkaar werden geplaatst**)** 🡪 opkomst **nationalisme (**onafhankelijkheid**)** * Volkeren zouden liever hun eigen land willen en niet bestuurd worden door de Oostenrijkers |

|  |
| --- |
| **Heeft het Congres van Wenen zijn doelen bereikt?** |
| Deels wel: |
| * Geen grote oorlogen meer 🡪 er was dus duurzame vrede |
| * De restauratie was ook grotendeels succesvol |
| * Er kwamen terug koningen aan de macht |
| Deels niet: |
| * Door het Congres van Wenen (liberalisme en nationalisme) ontstonden er binnenlandse problemen |
| * Door multinationale staten kwam het nationalisme op |
| * Door de onderdrukking van vrijheden kwamen er ook liberale opstanden |

Liberalisme en nationalisme:

|  |
| --- |
| **Tijdlijn:** |
| Revolutiegolven: 1830 en 1848 |

|  |
| --- |
| **Het liberalisme:** |
| Gebaseerd op ideeën van **de verlichting**: |
| * **Volkssoeverniteit:** de macht ligt bij het volk |
| * Scheiding **van kerk en staat:** de kerk mag niet mee beslissen over de wetten etc. |
| * **Scheiding der machten**; voorkomen van **machtsmisbruik** en **controleren van elkaar als machten:**   **Wetgevende macht:** maakt de wetten (vb. parlement)  **Uitvoerende macht:** brengt de wetten in de praktijk en bestuurt (regering/koning)  **Rechterlijke macht:** spreekt recht, wetten toetsen aan de grondwet. (rechtbanken) |
| * Persoonlijke **vrijheden:** Vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, persvrijheid, … |
| * **Rechtsstaat met een grondwet:** iedereen is gelijk voor de wet |
| * **Progressief:** Wilt vooruitgang, wilt dingen veranderen ten opzichte van het verleden. * **Conservatief:** behoudsgezind, wilt de huidige situatie behouden of terug naar een vroegere situatie. |
| * Staatsvorm: **parlementaire democratie** met een **grondwet** |
|  |
| Economisch liberalisme (Adam Smith): |
| * **Vrijhandel** staat centraal |
| * Overheid is een nachtwakersstaat: overheid mag zich niet **mengen in de economie,** ze mogen enkele zorgen oor de bescherming van eigendom door defensie, politie etc. |
| * **Concurrentie** zorgt voor een eerlijke prijs |

|  |
| --- |
| **Het nationalisme:** |
| Idee van de natiestaat:  Bij de Franse Revolutie werd het idee gevormd dat de “Fransen” een eigen volk waren dat recht had op een eigen Franse staat.  **Nationalisme** = het streven naar een **onafhankelijk land** voor een bepaald volk |
|  |
| Gebaseerd op: |
| * Cultuur: **godsdienst, taal, gewoonten, geschiedenis** |
| * **Geografische locatie** |
| 🡪 aangemoedigd door zoektochten naar **nationale geschiedenis** |
|  |
| Soorten nationalisme: |
| * Middelpuntzoekend nationalisme: **eenmaking gebieden** |
| * Middelpuntvliedend nationalisme: **afscheuring gebieden** |

|  |
| --- |
| **Revoluties in de 19de eeuw:** |
| Revolutiegolven in 1830 en 1848 🡪 begonnen in Frankrijk |
|  |
| 1830: Onafhankelijkheid België |
| 1848: |
| * Franse Revolutie 🡪 Frankrijk wordt een **republiek** |
| * Opstanden in Oostenrijk |
| * Afschaffing **lijfeigenschap** |
| * Nationalistische revolutie in Hongarije 🡪 ontstaan dubbelmonarchie:   **Oostenrijk-Hongarije** |
| * Nationalistische opstanden in Duitsland en Italië 🡪 aanzet tot **eenmaking** van Italië en Duitsland. |

|  |
| --- |
| **De invloed van de verlichting op het ontstaan van het liberalisme en nationalisme:** |
| Nationalisme: |
| Idee van volkssoevereiniteit 🡪 volk moet de macht hebben en ook een eigen staat |
|  |
| Liberalisme: |
| Overname van verschillende ideeën, overgenomen van verlichtingsdenkers (vrijheid, gelijkheid, scheiding der machten, vrijhandel, …) |

A map of europe with blue water and yellow areas

Description automatically generatedDe Belgische Revolutie

|  |
| --- |
| **Tijdlijn:** |
| Unionisme: 1828 – 1840 |
| Onafhankelijkheid België: 1830 |

|  |
| --- |
| **Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden:** |
| **Verenigd Koninkrijk der Nederlanden:**   * **Bufferstaat** tussen **Frankrijk** en de **Duitse** **bond** * Bestaat uit deze hedendaagse landen: **België**, **Luxemburg** en **Nederland** |
| **Constitutionele monarchie:** |
| * Willem I: **Verlichte despoot** (absolute vorst met verlichte ideeën, dus alles voor het volk) |
| * Grondwet gestemd door middel van **Hollandse rekenkunde** 🡪 Resulteerde in **manipulatie** bij goedkeuring grondwet |
| * **Liberale vrijheden** zoals de vrije meningsuiting, persvrijheid en godsdienstvrijheid, **MAAR** absolute macht blijft bij de koning * Er is **geen volkssoeverniteit** 🡪 koning moet geen verantwoording afleggen, de standenmaatschappij bestaat nog |
|  |
| **Economie:** steun van **industrie** met **leningen en infrastructuurwerken** |

|  |
| --- |
| **Oorzaken en aanleidingen voor de Belgische Revolutie:** |
| Tegenstanders Willem I: **liberale burgerij** en **katholieken** |
|  |
| **Katholieken:** |
| * Concurrentie katholieke **onderwijs** met **rijksonderwijs** |
| * **Godsdienstvrijheid:** verlies monopolie op religie |
|  |
| **Liberalen:** |
| * Niet genoeg **verlichtingsidealen** in de grondwet (vb. geen scheiding der machten) |
| * **Vernederlandsingpolitiek** in Vlaanderen 🡪 verdringing Franse taal van de burgerij ( de Franstaligen moeten Nederlands spreken, de persvrijheid wordt ingeperkt. |
| * Beperking **persvrijheid** en **meningsuiting** |
|  |
| **Ontstaan Revolutie:** |
| * 1828: Ontstaan unionisme: samenwerking van de liberalen en de katholieken tegen de politiek van Willem I 🡪 onafhankelijkheid was niet het doel |
| * 1830: **misoogsten** 🡪 ontevreden bevolking |
| * Aanleiding revolutie: opera (de Stomme van Portici) 🡪 **rellen en opstanden in Brussel** |
| **Unionisten 🡨🡪 Orangisten** (voorstanders van de koning) |

|  |
| --- |
| **De invloed van het liberalisme en nationalisme op de Belgische Revolutie:** |
| **Liberalisme**: De grondwet was liberaal, veel vrijheden en scheiding der machten, volkssoeverniteit, … |
|  |
|  |
| **Nationalisme**:Belgen zien zichzelf als een volk (vooral de rijkere burgerij die mag stemmen. Ze krijgen onafhankelijkheid. |
|  |

|  |
| --- |
| **Het onafhankelijke België:** |
| Verloop revolutie: |
| * Oprichting **burgerwacht** om de rellen te stoppen |
| * **Voorlopig bewind**: organiseert onafhankelijkheid België 🡪 **Nationaal Congres** roept onafhankelijkheid uit in november 1830 |
|  |
| Conferentie van Londen (1830) zorgde voor een **internationaal** antwoord op onafhankelijkheid |
| Vrees voor aanhechting België door **Frankrijk** daardoor werd België een onafhankelijk en **neutraal** land  1939: **erkenning** door Nederland in ruil voor **gebied** |
|  |
|  |
| Organisatie van de Belgische staat:   * Leopold I: **Duitser** die goede contacten heeft met **Engeland** en **Frankrijk** |
| * Monarchie (Leopold I als koning) met scheiding der machten |
| * **Wetgevende macht**: parlement verkozen door **cijnskiesrecht (**alleen mensen die genoeg betaalden mochten stemmen**)** |
| * **Uitvoerende macht**: Koning neemt besluiten met toestemming van een **minister** |
| * Bestuurstaal (Officiële Taal) = **Frans** |
| * Unionisme tot 1840: **liberalen** en **katholieken** besturen samen |

Industriële Revolutie

|  |
| --- |
| **Tijdlijn:** |
| Agrarische Revolutie = 17de en 18de eeuw |
| Industriële Revolutie = 1750 – 1850 |

|  |
| --- |
| **Oorzaken en Katalysatoren van de industriële revolutie:** |
| = **transitie** van inkomsten/tewerkstelling uit de landbouw naar **industrie** |
| Nood aan: **arbeid**, **kapitaal** en **innovaties** |
| **De Agrarische Revolutie:** |
| * **Gewassenrotatie**: meer voedergewassen en vruchtbaardere gronden + geen **braak** meer |
| * Populairder worden van de **aardappelen** 🡪 voedzamer en groeit op vele plekken |
| * **Gevolg:** enorme bevolkingsgroei die gebruikt worden als arbeidskrachten in de industrie |
|  |
| **Proto-industrie:** |
| Kleine boeren hebben nood aan **inkomsten** --> werken in de **huisnijverheid** om extra geld te verdienen |
| Koopman-ondernemers leveren producten en kopen **afgewerkte** **producten** terug |
| Koopman verwerft veel kapitaal --> investeert in **industrie** |

|  |
| --- |
| **Innovaties tijdens de industriële Revolutie:** |
| **Ontstaan in Engeland door:** |
| * **Grondstoffen** nabij water (makkelijk vervoer) |
| * Britse imperialisme: **grondstoffen** en **afzetmarkten** in kolonies |
| * Zorgde voor grootschalig **Kapitalisme** in Engeland 🡪 investering in industrie en innovaties |
| * Nadien gingen de **smokkel** machines naar Zuidelijke Nederlanden |
|  |
| **Mijnbouw**: |
| * Bottleneck: **water in de mijnen** |
| * Oplossing: **stoompomp** om water weg te pompen à nadien aangesloten op **machines** (stoommachine) |
|  |
| **Textielsector**: |
| * Bottleneck: uitvinding **schietspoel** --> snel weven --> spinnen gaat te traag |
| * Oplossing: meerdere **draden tegelijk spinnen** (spinning Jenny) of op **waterkracht** (waterframe) à Later combinatie van de twee **spinning mule** |
|  |
| **IJzerindustrie**: |
| * Bottleneck: **Houttekort** + steenkool niet **zuiver** genoeg om te smelten |
| * Oplossing: **cokes** = gezuiverde vorm van steenkool |

|  |
| --- |
| **Gevolgen van de industriële revolutie:** |
|  |
| **Sociaal:** |
| Grote bevolkingsstijging op het **platteland** waardoor bevolking migreert naar de **stad** en zorgde voor  plaatsgebrek en **epidemieën** |
| **Proletarisering** =arbeiders werken per uur, enkel loon om te overleven. |
|  |
| **Economisch**: |
| Ontstaan **industrieel** kapitalisme à rijkdom door zo veel mogelijk **winst** te maken |
| Verbetering in **transport** waardoor **globalisering** toeneemt (internationale handel en migratie) |
|  |
| **Politiek**: |
| Europeanen doen aan **imperialisme** --> overzeese gebieden overheersen |

|  |
| --- |
| **Landbouw had een grote rol bij het ontstaan van de industriële revolutie:** |
| Vernieuwingen in de landbouw zorgen voor meer opbrengst en dus meer voeding. Hierdoor groeit de bevolking aan.  Deze trekt naar de stad om te werken in de Industrie als arbeiders. |
|  |
| Rijkere boeren/landeigenaars zijn rijker geworden door de stijgende landbouwopbrengst en kunnen dit kapitaal investeren in de industrie. |

De Tweede Industriële Revolutie

|  |
| --- |
| **De Tweede Industriële Revolutie:** |
| **De Tweede Revolutie:**  1850 - 1900  **1850:**  **Ontstaan van massaconsumptie en massaproductie:**  Door een stijging van de lonen werd er meer geconsumeerd.  Mensen werden gevoelig voor mode en producten werden goedkoper.  **Massaproductie** = grote hoeveelheid gestandaardiseerde (dezelfde) producten produceren.  De overgang naar **massaconsumptie** en **massaproductie** van goederen vonden plaats en |
| daarna de innovaties op basis van **Wetenschappelijk onderzoek** |

|  |
| --- |
| **Vernieuwingen tijden de tweede industriële revolutie:** |
| **Staalindustrie:** |
| * Door de vervanging van **gietijzer** ontstond er betere kennis van **chemie** die de onzuiverheden verminderen in ijzer. Gietijzer bevat meer **koolstof** waardoor het minder **buigzaam** is en sneller **breekt**. Staal is **buigzaam** en **sterker**. |
| **Elektriciteit:** |
| * Voordeel van een **elektromotor**: **elektriciteit als energiebron** om machines aan te drijven |
| * De uitvinding van de **Gloeilamp** zorgt ervoor dat **nachtwerk** mogelijk is in de fabrieken |
| **Chemie/Petrochemie:** |
| * **Aardolie** als grondstof om **kunststof** mee te maken |
| * Gebruik als **brandstof** voor vervoersmiddelen |
| **Transportsector:** |
| Word beïnvloed door innovaties uit andere sectoren |
| * Verbetering **personenvervoer** door staal: (fiets, auto, ...) * **Voertuigen** worden aangedreven door een **elektromotor** of **aardolie** |
| * Verdere toename **globalisering** |

|  |
| --- |
| **Arbeid en bedrijfsvoering tijdens de tweede industriële revolutie:** |
| **Arbeid:** |
| Einde 19de eeuw:   * **Taylorisme** = op een wetenschappelijke manier een productieproces efficiënter maken door onnodige handelingen weg te halen en het maken van producten in stapjes te doen door verschillende mensen. |
| * **Lopende band** product gaat naar arbeider en niet andersom à tijdswinst * **The Taylor Way** zorgde voor een **stijging** van **productiviteit** per arbeider en **stijging** van **lonen** |
|  |
| Dit allemaal zorgde voor een grote stijging in **productiviteit** |

|  |
| --- |
| **Hoe verschilde de tweede industriële revolutie met de eerste?** |
| **Deze Europese landen industrialiseerden minder snel:**   * Zuid-Europese landen, Oostenrijk-Hongarije en Frankrijk   **Landen:** |
| * 1e: België en Verenigd Koninkrijk |
| * 2e: België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Verenigde Staten |
|  |
| **Sectoren:** |
| * 1e: mijnbouw, textiel, ijzer |
| * 2e: staal, elektriciteit, transport en petrochemie |
|  |
| Bij de eerste industriële revolutie werden innovaties gedaan op een technische manier. Bestaande machines werden aangepast en verbeterd. Bij de tweede industriële revolutie lag de nadruk meer op wetenschappelijk onderzoek. |

De Sociale Kwestie

|  |
| --- |
| **Tijdlijn:** |
|  |
| **Verstedelijking:** |
| 1850 - 1900 |

|  |
| --- |
| **Levens- en werkomstandigheden van de arbeiders in de 19de eeuw:** |
|  |
| **Werkomstandigheden:** |
| * **Arbeid** als enige bron van inkomsten (proletariaat) |
| * **Lange werkdagen/werkweken** met lage lonen |
| * Gevaarlijk en ongezonde arbeid (zonder bescherming ) door **arbeidsongevallen** die zorgde voor armoede door gebrek aan een sociaal **vangnet** |
| * Heel het gezin werd ingezet: **kinderarbeid** ontstond (vooral fijn werk) en voor de ouders betekende dit **extra inkomens** en de kinderen **leerden** hierdoor met **werken**, voor de **fabriekseigenaars** was dit **goedkoper** en **fijner werk** |
|  |
| **Levensomstandigheden:** |
| * Arbeiders wonen **dicht op elkaar** (vb. in **beluiken** = een tuin van een huis dat volgebouwd werd met arbeidswoningen) |
| * Armoede: groot deel van het loon gaat naar **basisbehoeftes** |
| * Gebrek aan **hygiëne**, **weinig licht**, **lucht**, **comfort** en **proper drinkwater** wat zorgde voor ziekten (zoals **cholera**) |
| * Sociale problemen:   **Drinken**:  Arbeiders drinken om hun problemen te vergeten en geraken verslaafd  **Gokken**:  Mensen hopen om snel rijk te worden waardoor ze uit hun slechte situatie kunnen geraken. |

|  |
| --- |
| **Onderdrukking van de arbeiders in België:** |
| **Overheid:** |
| * Wet Le Chapelier (1791): verbod op **stakingen**, **protesten van arbeiders** en op **vakbonden** |
| * **Cijnskiesrecht**: alleen diegene die genoeg belastingen betalen mogen stemmen |
| * Verplichting werkmansboekje: kan **ingehouden** worden of zorgen dat de **arbeider** geen werk meer vond |
| **Bedrijfsniveau:** |
| * Truckstelsel: betalen van lonen in waardebonnen of natura |
| * Bij meningsverschil wordt de werkgever op zijn woord geloofd |

|  |
| --- |
| **Arbeidersverzet in België** |
| * Kassen van onderlinge bijstand: voorlopers van **mutualiteiten** zorgde ervoor dat bedragen betaald werden door **arbeiders** in **geval van nood** |
| * Coöperatieve maatschappijen: arbeiders kopen **levensmiddelen** in grote aantallen aan + delen mee in de **winst** |
| * Oprichting van **politieke** **partijen** (socialisten) zorgde dat de druk op politiek toe nam waardoor |
| **sociale** **wetten** werden ingevoerd om levensomstandigheden arbeiders te verbeteren |

|  |
| --- |
| **Zorgde het industrieel kapitalisme mee voor de slechte levensomstandigheden van de arbeider?** |
|  |
| Ze wilden zo veel mogelijk winst maken. Daardoor gaan ze de werkomstandigheden van hun arbeiders niet in acht nemen en zo laag mogelijke lonen betalen. Zo worden bijvoorbeeld ook kinderen ingeschakeld omdat deze goedkoper zijn. |