**De industriële samenleving in Nederland

Hoofdstuk 2 Arbeiders**

Je weet: arbeiders zaten vaak slechte werk- en woonomstandigheden.

**Ambacht** 🡺 één of enkele ambachtslieden maken het eindproduct. Veel vakkennis nodig. Werk gaat niet zo snel. **Gevolg** 🡺 het eindproduct is relatief duur.

**Fabriek** 🡺 arbeidsdeling = elke arbeider doet één stap in het productieproces. Minder vakkennis nodig. Die ene klus doet de arbeider erg snel. **Gevolg** 🡺 door arbeidsdeling komt het eindproduct in minder tijd tot stand. Arbeidsdeling zorgt dus voor lagere productie kosten 🡺 eindproduct wordt goedkoper.

Ook gebruik van **lopende band** maakt werken in fabrieken **efficiënter**. Arbeider hoeft niet naar het product toe te lopen, product wordt bij hem langs geleid.

Goedkopere eindproducten 🡺 er wordt MEER VERKOCHT 🡺 er wordt weer meer geproduceerd.

Beroemd voorbeeld van fabriek met vergaande arbeidsdeling = autofabriek van Ford in VS.

Kinderen van rijke mensen gaan veelal naar school
Kinderen van arme mensen gaan veelal niet / kort naar school

Vroeger 🡺 weinig **SOCIALE MOBILITEIT**. Je kunt bijna **niet opklimmen** op de maatschappelijke ladder. “ Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje”
Je vader is fabrieksarbeider? Grote kans dat jij ook fabrieksarbeider wordt.

Nu 🡺 meer **SOCIALE MOBILITEIT**. Als je doorzettingsvermogen en/of veel scholing hebt kun je **in een “hogere” sociale klasse komen**. B.v. de vader van minister-president Kok was timmerman, zoon Wim Kok werd minister-president.

Er kwamen protesten tegen de slechte omstandigheden van de fabrieksarbeiders en andere arme mensen zoals bv. de landarbeiders. Er kwamen langzamerhand wat artsen, onderwijzers en politici die vonden dat het zo niet langer kon.

Er zijn twee argumenten om de positie van de armen te verbeteren (de **sociale kwestie**):

1. het is **niet netjes** dat een klein deel van de bevolking het prima heeft en een groot deel van de bevolking in de ellende zit
2. misschien krijgt Marx gelijk. Als we niets aan de ellende van de armen doen komen armen misschien wel in **opstand**!

De arbeiders ontdekten: “**Eendracht maakt macht**” ze werken samen in **vakbonden**
Als je in je eentje je tegen je baas verzet verlies je het van je baas. Bij verzet of protest word je ontslagen. Voor jou tien anderen!
Als je je met z’n allen tegen de baas verzet (b.v. door een staking) kan de baas moeilijk al zijn arbeiders ontslaan. Dan raakt hij alle ervaring in de fabriek kwijt, moet hij allemaal nieuwe arbeiders aannemen die nog niet gewend zijn aan zijn machines en dan maakt de fabriek geen winst meer.

**VAKBONDEN** = organisatie waarin werknemers samenwerken. Alle arbeider betalen b.v. elke week wat geld. Als het tot een staking komt en ze krijgen geen loon, dan krijgen ze wat geld van de vakbond (= **weerstandskas**). Op die manier kunnen ze toch eten kopen en de huishuur betalen. Zo maken vakbonden soms ook **overlijdensfondsen**, **ziektekassen** (lid van de bond? Je krijgt wat geld als je ziek bent).
Een vakbond uit onze tijd is b.v. de FNV

**Vanaf ongeveer 1850 tot ongeveer 1900 was er CENSUSKIESRECHT** = alleen **1** **MANNEN** die een **2** **BEPAALDE HOEVEELHEID BELASTING betaalden** hebben stemrecht. Dus rijkere mannen hebben stemrecht. Veel rijkeren vinden: “De gewone man heeft geen verstand van politiek, de gewone man moet dus geen stemrecht hebben”.

Je weet: Socialisten / Sociaal Democraten komen op voor de gewone man.
Er komen twee Socialistische / Sociaal Democratische partijen:

1. **SDB = Sociaal Democratische Bond**. Leider Domela Nieuwenhuis
Nieuwenhuis wordt Tweede Kamerlid. Het lukt hem niet om het beter te maken voor de arbeiders 🡺 Nieuwenhuis: “Dan maar **revolutie**!”
2. **SDAP = Sociaal Democratische Arbeiders Partij**. Leider Troelstra.
Troelstra wil algemeen stemrecht. Er zijn veel arbeiders. Als al die arbeiders op de SDAP stemmen zal de SDAP veel macht krijgen. Dan zal de SDAP via sociale wetten zorgen dat het beter wordt voor de gewone man.

1917 🡺 **Algemeen mannenkiesrecht**

1919 🡺 **Algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht**

**Drie sociale wetten:**
1874 🡺 eerste sociale wet = **kinderwetje van van Houten** = kinderen onder de 12 mogen niet werken in fabrieken. Let op: niet meer werken **in fabrieken**. Dus kinderen onder de 12 mogen dus nog wel werken op het **platteland** en in de **huishouding** bij rijke mensen (dienstbode). Opvallend: je zou verwachten dat van Houten een socialist is, maar dat is niet zo. **Van Houten** is een **Liberaal**!

Probleem: wet wordt bijna niet gecontroleerd.

1900 🡺 **Leerplichtwet**. Tot je 12de moet je naar school
1901 🡺 **Woningwet**. Regels voor woningen. In krotten mag niet meer gewoond worden.
 Nieuwe huizen moeten aan regels voldoen zodat ze niet meer zo
 ongezond zijn.