**SAMENVATTING HC: NEDERLAND 1948-2008**

Na de Tweede Wereldoorlog pakten de Nederlanders de draad enthousiast op, Nederland moest immers weer worden opgebouwd na de verwoestingen van de oorlog. Sommigen dingen werden voortgezet van voor de oorlog; soms brak Nederland met het verleden en begon er iets nieuws.

**Wat werd voortgezet:**

- de **verzuilde verhoudingen**: Nederlanders leefden naast elkaar, elk binnen de eigen zuil. Met een zuil bedoelen we een groep mensen die met dezelfde ideeën met elkaar samenleeft en elkaar tegenkomt bij dezelfde organisaties (scholen, kranten, radio-omroepen, politieke partijen, etc).

 Nederland kende 4 (sommigen zeggen 5) zuilen: rooms-katholiek, protestant (gereformeerd en hervormd), liberaal en socialistisch. Over het algemeen kenden mensen geen mensen uit andere zuilen; ze trouwden iemand uit de eigen groep, sporten, recreëerden, deden boodschappen, waren ziek, gingen naar school, alles binnen de eigen zuil.

- De **economie gericht op export.** Met hulp uit het Marshallplan en hard werken door Nederlanders, lukte het snel Nederland weer op te bouwen.

 Door de lage lonen herstelde de Nederlandse gunstige exportpositie al snel.

- De strakke **opvoeding**: kinderen (uit grote gezinnen!) werden flink kort gehouden, wat ook al wel nodig was, want door de oorlog en de bevrijding waren nogal wat jongeren een beetje losgeslagen. Iedereen ging weer gewoon naar school (ook op zaterdag!), maar voor de meesten hield hun jeugd op als ze 12,13 jaar oud waren en gingen (moesten!) werken.

- Stichten van **een gezin.** Tijdens WO-II waren veel huwelijken uitgesteld. Toen WO-II ten einde liep besloten veel Nederlanders alsnog te trouwen en er ontstond een ware babyboom. Veel babyboomers zijn nu 65-75 jaar oud.

**Wat veranderde:**

- Na de oorlog waren de **internationale verhoudingen** veranderd. Niet langer Engeland, Duitsland en Frankrijk waren machtig, maar vooral de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Deze twee landen begonnen vanaf WO-II (wellicht al vanaf 1917…) een Koude Oorlog. Nederland wilde zijn neutraliteit niet bewaren en koos voor het vrije, kapitalistische westen, en werd lid van de NAVO.

- Binnen **Europa** was de mentaliteit ook veranderd: de langdurige vijandschap tussen Duitsland en Frankrijk werd verzoend binnen de kaders van een Europese samenwerking. Eerst door de EGKS, een samenwerkingsverband van 6 Europese landen (DUI, FRA, IT, NED, BEL, LUX) op het gebied van Kolen en IJzererts, grondstoffen voor veel wapens, later werd dit de Europese Gemeenschap genoemd (en nu de Europese Unie)

**De jaren ‘50**

Tot ongeveer 1960 kende Nederland een periode van economische groei en toenemende industrialisatie. Oorzaken hiervan:

- **geleide loonpolitiek** = beleid van de regering om de lonen slechts heel weinig te laten stijgen, waardoor Nederland een ‘goedkoop’ land werd, goed voor de export en goed voor de werkgelegenheid (arbeid is immers goedkoop).

- het economisch **herstel van Duitsland**, waardoor de Nederlandse export kon toenemen (Duitsland is de belangrijkste handelspartner van ons land)

- de vondst van **aardgas** in Groningen, waardoor de Nederlandse regering grote sommen geld kon verdienen.

- het idee van een **maakbare samenleving** met meer economische gelijkheid als ideaal. Deze gedachte was net als de geleide loonpolitiek een idee van de succesvol-samenwerkende rooms-rode regeringen (katholieke KVP en sociaaldemocratische PvdA) o.l.v. Willem Drees. In ruil voor de lage lonen waren werkgevers bereid mee te betalen aan volksverzekeringen.

**Gevolgen van de economische groei van de jaren ’50:**

- Door de toenemende welvaart / maakbaarheidsgedachte konden politici en sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) samen bouwen aan een **verzorgingsstaat,** een staat waarin de overheid van de wieg tot het graf probeert een bestaansminimum te garanderen. Beroemd is de eerste AOW in 1957, waardoor ouderen op hun 65e jaar konden stoppen met werken en verder te leven van een uitkering. Later werd de sociale wetgeving verder uitgebreid (bijstand, studiebeurs, etc.)

- Begin jaren ’60 nam de **roep om hogere lonen** sterk toe. Dit kwam deels doordat mensen nu eindelijk eens beloond wilden worden voor al dat harde werken in de jaren ’50, maar ook omdat er langzaam een arbeidstekort ontstond. Voor sommige (vaak zware) beroepen werd de hulp van gastarbeiders ingeroepen. Eerst uit landen net boven de Middellandse Zee (Portugal, Spanje, Italië en Griekenland); later uit Turkije en Marokko.

**Wat veranderde in de jaren ’60:**

- De **lonen stegen** sterk, soms wel met 10% per jaar (de inflatie was soms ook flink!)

**-** Nederland werd een **consumptiemaatschappij**. Door de toegenomen gezinsinkomens kochten mensen steeds vaker apparaten zoals koelkasten, tv (zwart-wit!), stofzuigers, koffiezetapparaten, etc.

- **Mobiliteit nam toe**. Steeds meer Nederlanders konden zich een autootje permitteren (DAF!) en door de toegenomen vrijetijd, gingen Nederlanders er vaker op uit. Op zondag lekker toeren met de auto of een weekje op vakantie naar Frankrijk.

- **Ontzuiling** van het sociale en het politieke leven. Door de toegenomen welvaart, de ontkerkelijking, maar ook omdat mensen op de tv zagen dat mensen van een andere zuil helemaal niet zo eng of anders waren als gezegd werd. Gevolg was dat mensen zich losmaakten van hun zuil: katholieken trouwden met niet-katholieken; ongelovigen gingen naar protestantse scholen en de VPRO haalde de puntjes in de afkorting weg om zich los te maken van het vrijzinnig-protestantse. Ook ontstonden er in die tijd nieuwe politieke partijen, zoals Democraten’66, die bij geen enkele zuil hoorden.

- Jongeren konden eindelijk jong zijn tot hun achttiende. De leerplicht werd uitgebreid en jongeren gingen niet langer op hun 13e/14e werken. Dit gaf met name jongeren uit armere milieus de kans om ‘door’ te leren.

 Toen jongeren vaker beschikten over vrije tijd en langzaamaan wat meer geld te besteden hadden, **ontstond er een jongerencultuur.** Kenmerkend voor deze subculturen is saamhorigheid enerzijds (het gevoel bij elkaar te horen, vanwege zelfde muzieksmaak, mode, haardracht, etc) en anderzijds het-afzetten-tegen-de oudere- generatie (rebels, eisen van inspraak, lange haren, demonstreren, etc). Voorbeelden zijn de nozems eind ’50 (popmuziek uit Engeland en de VS, vetkuiven, brommers), provo’s (protest) en hippies (make love, no war) uit de jaren ’60.

- De **positie van vrouwen**. In 1956 kwam er een einde aan de wettelijke handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen. Later streden feministes van de tweede golf, zoals Man Vrouw Maatschappij en Dolle Mina, voor gelijke rechten en kansen. De introductie en acceptatie van de anticonceptiepil, nieuwe echtscheidingswetgeving en onderwijsdeelname van meisjes zorgden voor grote, soms ook plotselinge maatschappelijke veranderingen.

- Nederland **wordt een immigratieland.** Begin jaren 1950 was Nederland een emigratieland van waaruit mensen naar landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Canada trokken. De dekolonisatie van Indonesië (1949) en Suriname (1975) zorgde voor de al dan niet vrijwillige komst van groepen migranten naar ons land. Vanaf eind jaren ‘60 huurden werkgevers zogenoemde gastarbeiders in, eerst uit Zuid-Europa, later uit Turkije en Marokko. Door het recht op gezinsvorming en -hereniging groeide het aantal Turken en Marokkanen ook in de jaren ’70 en ‘80 flink.

**Wat veranderde halverwege de jaren ’70?**

De economische en culturele groei van de jaren ’60 liep nog een tijdje door, tot in de jaren ’70. Symbolisch zou je kunnen zeggen dat de oliecrisis in 1973 een einde maakte aan jarenlange economische groei. Maar al eerder waren er enkele structurele oorzaken te zien, zoals:

- De (te) hoge lonen, waardoor de exportpositie van Nederland gevaar liep (Nederland was een ‘duur’ land geworden)

- De hiermee samenhangende verplaatsing van grote industrietakken naar de zogenaamde lagelonenlanden (vooral in Azië). Hierdoor werden Nederlanders (waaronder veel migranten) ontslagen, waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden toenam.

- De groeiende uitgaven van de overheid door hun grotere verzorgende taak (studiefinanciering, hypotheekrente-aftrek, bijstand)

Nederland kon de gevolgen van de oliecrisis nog enkele jaren opvangen. Rond 1980 was er sprake van een echte economische crisis die de samenleving en de **verzorgingsstaat onder druk** zette. De verzorgingsstaat was:

- te duur: veel uitkeringen zorgden voor grote uitgaven

- te bureaucratisch: er waren teveel regeltjes, die zorgden voor frustratie bij uitkeringsgerechtigden en kosten bij opsporingsambtenaren.

- te weinig stimulerend: de bedoeling van de verzorgingsstaat was om mensen die het financieel zwaar hadden, te helpen, als een soort vangnet. In de praktijk werd het vaak een soort hangmat, waarin het wel lekker lag, en waaruit het moeilijk opstaan was: het was heel moeilijk om vanuit een uitkering weer aan het werk te komen.

**Reactie van de overheid:**

Regeringen onder Lubbers I en II (’82-’89) kozen voor een conservatief-liberaal beleid, door:

- een bezuinigingspolitiek: de overheid beperkte zijn eigen uitgaven (in onderwijs, defensie, ontwikkelingssamenwerking, etc.), maar ook verlaagde het de werkgeversbijdrage aan de pensioenen. Werknemers moesten meer betalen.

- beperken van de verzorgingsstaat: door strenge controle, en hogere eisen, werd geprobeerd de kosten omlaag te krijgen..

- het privatiseren van staatsbedrijven, zoals de PTT (nu KPN), de Postbank (nu ING) en de Nederlandse Spoorwegen. De verkoop leverde de overheid enkele miljarden op.

**Einde crisis: eind jaren ‘80**

Mede door de bezuinigingen, maar ook door het zogenaamde poldermodel herstelde de economie zich. Het **poldermodel** (de naam was ooit zo bedacht omdat Nederlanders in de strijd tegen het water zo goed hadden samengewerkt) betekende dat werkgevers, werknemers en overheid besloten samen te werken.

- werknemers (vakbonden) gingen akkoord met kleine loonsverhogingen;

- werkgevers beloofden te zorgen voor meer werkgelegenheid;

- de overheid beloofde lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

**Eind jaren ’90 – 2008: grote economische bloei**

Als snel werd Nederland weer het bloeiende handelsland dat het al eerder geweest was. Dit was mogelijk door:

- de economische en politieke rust als gevolg van het poldermodel;

- de toegenomen Europese samenwerking;

- de globalisering, die internationale handel bevorderde.

**Veranderingen op sociaal en cultureel gebied (eind jaren ’90 – 2008):**

- groeiende **sociale verschillen**. In de jaren ’90 werd het sociaaldemocratische idee van de maakbare samenleving vervangen door een liberaal vertrouwen in de zelfredzaamheid van burgers. Niet langer de overheid zorgde voor haar burgers, dit konden ze zelf. De kleinere rol van de overheid en een grotere rol van de commercie zorgden ervoor dat talentvolle burgers erg succesvol werden; mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, hadden het zwaar en konden minder rekenen op steun van de overheid. Zo groeiden de verschillen.

- toenemende **individualisering.** Mede door de gedachte van zelfredzaamheid en een terugtrekkende overheid, maar ook door de steeds verdergaande ontzuiling maakten individualisering mogelijk. Nederland werd een land waar veel burgers welvarend, tolerant en vrij waren. Voorbeelden van die vrijheid zijn:

 - het **gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs**. De Nederlandse ‘coffeeshop’ werd een internationaal fenomeen, maar was feitelijk gebaseerd op de gedachte dat je softdrugs beter uit het criminele milieu kunt halen en het aan de burger zelf over te laten of hij/zij hier gebruik van wil maken.

 - de Algemene **Wet Gelijke Behandeling** die behalve discriminatie op grond van ras of godsdienst ook ongelijke behandeling op basis van seksuele geaardheid strafbaar stelde. Hieruit vloeide het **homohuwelijk** voort, waarmee Nederland het eerste land ter wereld was waar homo’s en lesbiennes konden trouwen.

 - de **euthanasiewetgeving** die het mogelijk maakte dat mensen die in een terminale fase van hun leven zijn beland, het recht hebben om hier op een ‘zachte manier’ een eind aan te maken.

- Na de jaren ‘60 was de **jeugdcultuur gefragmenteerd** geraakt. Jongeren van diverse sociale en etnische achtergronden ontwikkelden hun eigen stijlen. Tijdens de economische crisis van de jaren ’80 kwamen de punk- en kraakbeweging op. Punkers hadden weinig geloof in de toekomst; de verwante kraakbeweging bekritiseerde de woningnood en verzette zich, soms ook met geweld, tegen de bestaande orde.

 In de Verenigde Staten zetten Afro-Amerikaanse jongeren zich met rapmuziek af tegen het racisme in hun omgeving. Ook in Nederland werd rap vanaf de jaren 1990 een toonaangevende jeugdcultuur. De gabbercultuur, die in dezelfde tijd in Nederland ontstond, was apolitiek.

**Veranderingen op (internationaal) politiek gebied (eind jaren ’90 – 2008):**

Tot in de jaren 1980 zag Nederland zich internationaal als een gidsland. Er waren grote demonstraties tegen de plaatsing van kruisraketten op Nederlands grondgebied. Door het einde van de Koude Oorlog kreeg de NAVO een andere rol en werden NAVO en de Europese Unie sterk uitgebreid. Nederland moest haar plaats in Europa en de wereld opnieuw bepalen.

**Wat veranderde er:**

- Met de Val van de Muur (1989) en het opheffen van de Sovjet-Unie (1991) werd de Europese Gemeenschap snel groter, maar kreeg ook de **NAVO** een andere rol: van een militaire organisatie die het communisme moest bestrijden, werd het een militair bondgenootschap dat overal ter wereld optrad.

- De Verenigde Naties organiseerde **vredesmissies** om conflicten te beteugelen. , Zo deed Nederland mee aan een vredesmissie op de Balkan, waar Joegoslavië uiteen gevallen was in kleinere landen. Terwijl Nederlandse soldaten in Srebrenica een veilige plaats moesten garanderen, vielen de Serviërs het veilige gebied aan, waarbij zij enkele duizenden Bosnische mannen in koelen bloede doodden. Nederland bood te weinig bescherming bij deze Val van Srebrenica. Na deze ‘zwarte bladzijde’ uit de Nederlandse geschiedenis werd Nederland terughoudender in haar internationale ambities.

- Nederland profiteerde aanvankelijk van de groei van de Europese Gemeenschap (eerst Engeland, Ierland, Spanje, Portugal, Griekenland, Scandinavië en na de val van de Muur ook Oost-Europese landen). Door het **Verdrag van Schengen** werd vanaf het midden van de jaren 1980 vrij verkeer van personen binnen Europa mogelijk. Dit bevorderde de internationale oriëntering van Europese burgers. Zo studeerden steeds meer studenten een periode in het buitenland.

 Toen Nederland in 1992 voorzitter was van de EG werd het **Verdrag van Maastricht** getekend, wat de basis vormde voor de huidige Europese Unie en besloot tot invoering van de euro (tien jaar later écht ingevoerd).

- De introductie van internet, de doorbraak van de mobiele telefoon en de komst van digitale sociale netwerken veranderden de communicatie. Niet alleen de leefstijl van jongeren, maar ook die van ouderen, raakte daardoor meer geglobaliseerd. De **digitale revolutie** werd in Nederland succesvol opgepakt. Veel bedrijven, vooral in de grote steden, zijn toonaangevend op digitaal gebied en Nederland kent (relatief) het grootst aantal internetgebruikers, heeft een groot landelijk bereik en een (relatief) snel internetwerk.

- Door conflicten en humanitaire crises in de wereld liep de instroom van **asielzoekers** soms sterk op. Verschillende Nederlandse kabinetten en vrijwel alle politieke partijen ondersteunden tot het einde van de twintigste eeuw het idee van een multiculturele samenleving. Later kwam hier verandering in.

**Polarisatie vanaf ongeveer 2000**

Rond 2000 nam de polarisatie in Nederland toe:

- op **economisch** gebied: niet iedereen profiteerde van de economische groei van de periode 1995-2008. De verschillen tussen hoog- en laagopgeleid namen toe.

- op **politiek**  gebied: steeds meer mensen ervoeren een kloof tussen burgers en politiek en verzetten zich tegen Europese samenwerking en het multi-culturalisme. In Pim Fortuyn zagen veel mensen een man die wel naar hen luisterde (anders dan de gevestigde politici). Toen Fortuyn werd vermoord (2002) was de verslagenheid groot. Zijn partij (LPF) was enkele dagen na de moord de grote winnaar van de verkiezingen in Nederland.

 - over **migratie** en de rol van de islam in een open samenleving ontstonden heftige debatten. De terreuraanslagen van 11 september 2001 (Twin Towers) en de terroristische aanslagen in buurlanden in de jaren erna joegen angst aan en vergrootten de tegenstellingen. Vanaf 2002 werd het multiculturalisme vervangen door beleid dat gericht was op integratie of assimilatie van groepen migranten. De nadruk kwam nu allereerst te liggen op een aanpassing aan Nederland. Zo werden nieuwkomers verplicht tot een inburgeringscursus

Een nieuwe economische crisis die in 2008 uitbrak toonde opnieuw de tegen-stellingen die in de samenleving waren ontstaan. Tegelijkertijd behoorde Nederland in het eerste decennium van de 21e eeuw nog altijd tot de welvarendste, gelukkigste en meest gelijkwaardige landen van de wereld.