Antwoorden (versie 1)

**De opdracht**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~Victoria~~ | ~~East India~~ ~~Company~~ | Industriële Revolutie | ~~Verlichte denkbeelden~~ |
| ~~afzetgebied~~ | ~~driekhoeks-~~~~handel~~ | ~~Mogolrijk~~ | Suezkanaal |
| ~~Royal African~~~~Company~~ | ~~economisch liberalisme~~ | Great Mutiny(Sepoy opstand) | ~~Plantage-~~~~kolonie~~ |

****

**Begrip ... heeft te maken met ... , omdat ...**

|  |
| --- |
| **1 *Het* e*conomisch liberalisme werd beschreven door verlichtingsfilosoof van Adam Smith. In zijn theorie zou economische vrijheid (zonder overheidsbemoeienis) zorgen voor meer economische welvaart voor zowel consumenten als producenten omdat zij rationele keuzes maken.*** |
| **2 *Door de vrijheid die er was in het economisch liberalisme werd door Engelse kolonisten in geïnvesteerd in plantagekolonies in Noord Amerika. Hier werden slaven uit Afrika aan het werk gezet om producten te verbouwen die werden verkocht in Europa.***  |
| **3 *Abolitionisten wilden de slavernij afschaffen. Zij werden daarbij geïnspireerd door Bijbelteksten die slavernij afkeurden en Verlichte denkbeelden zoals het natuurrecht dat ieder mens heeft op gelijkheid en vrijheid. Doordat de slavenhandel door de Britten in 1807 werd afgeschaft vervoerde de Royal African Company na die tijd geen slaven meer naar Amerika.*** |
| **4 *Het economisch liberalisme zorgde ervoor dat ondernemers in Groot-Brittannië de vrijheid kregen om kapitaal te investeren en daar uiteindelijk winst mee te maken. Met dit systeem van handelskapitalisme konden Britten via aandelen ook investeren in de East India Company.***  |
| **5 *De Britten stichtten dertien kolonies in Noord-Amerika waarvan de noordelijke vestigingskolonies en de zuidelijke plantagekolonies waren. Na de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika in 1776 verdween de Britse handel in katoen en andere producten uit Amerika. Het koloniseren van het Mogolrijk in India werd daardoor een belangrijk doel voor de Britten, omdat hier katoen en andere grondstoffen vandaan gehaald konden worden.***  |
| **6 *Zowel de East-India Company als de Royal African Company waren Britse handelsbedrijven uit de 17e en 18e eeuw die winst maakte met internationale scheepvaart.*** |
| **7 *De East India Company sloot in de 18e eeuw verschillende verdragen met de keizer van het Mogolrijk in India waardoor de Britten hun macht in dit gebied steeds verder uitbreidden. Het verdrag van Allahabad uit 1765 zorgde ervoor dat de Britten bijvoorbeeld belasting mochten innen onder de inheemse bevolking en was het begin van steeds verdere kolonisatie.***  |
| **8 *De Royal African Company voer naar Afrika en Amerika via de zogenaamde driehoekshandel. Daarbij waren de Europa, Afrika en Amerika tegelijkertijd een plek om producten in te kopen als ook een belangrijk afzetgebied voor handelswaar (wapens, slaven en plantageproducten).*** |
| **9 *De East India Company voer richting Oost-Azië om daar factorijen op te zetten en een monopolie te verkrijgen op de handel in bepaalde producten en/of met bepaalde gebieden zoals gebeurde met het Mogolrijk in India. De gekoloniseerde gebieden waren een belangrijke bron van grondstoffen voor de Britten maar vormde vanwege de grote aantallen inheemse inwoners tegelijkertijd ook een belangrijke afzetmarkt voor producten die in Groot-Brittannië werden gemaakt en in Azië konden werden verkocht.***  |
| **10 *Het Mogol-rijk in India was een welvarend en machtig rijk dat werd geregeerd door islamitische Mogolkeizers. In de 18e eeuw kregen de Britten steeds meer macht over dit gebied, waarbij ze gebruikt maakten van het bestaande inheemse bestuur. Tot de grote Indiase Opstand van 1857 bleven de Mogolvorsten de officiële keizers, al was hun feitelijke macht al langer verdwenen. Na de grote opstand kwam de kolonie Brits-Indië onder ‘direct rule’ van het Britse koninkrijk te staan. In 1877 nam Queen Victoria ook de officiële titel als keizerin van India over.*** |
| **11 *De Royal African Company voer naar Afrika en Amerika via de zogenaamde driehoekshandel. Daarbij waren de Europa, Afrika en Amerika tegelijkertijd een plek om producten in te kopen als ook een belangrijk afzetgebied voor handelswaar (wapens, slaven en plantageproducten).*** |
| **12 *Tijdens de regeerperiode van Queen Victoria had de Industriële Revolutie plaatsgevonden en kwam de kolonie India onder ‘direct rule’ van de Engelsen te staan in de tijd van het Modern Imperialisme. In deze tijd werd de kolonie Brits-Indië een belangrijke bron van grondstoffen maar ook een belangrijk afzetgebied voor de producten die gemaakt werden in Britse fabrieken.*** |

Antwoorden (versie 2)

**De opdracht**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~Victoria~~ | ~~East India~~ ~~Company~~ | ~~Industriële~~ ~~Revolutie~~ | ~~Verlichte denkbeelden~~ |
| ~~afzetgebied~~ | driekhoeks-handel | Mogolrijk | S~~uezkanaal~~ |
| ~~Royal African~~~~Company~~ | ~~economisch liberalisme~~ | ~~Great Mutiny~~~~(Sepoy opstand)~~ | Plantage-kolonie |

****

**Begrip ... heeft te maken met ... , omdat ...**

|  |
| --- |
| **1 *Het* e*conomisch liberalisme werd beschreven door verlichtingsfilosoof van Adam Smith. In zijn theorie zou economische vrijheid (zonder overheidsbemoeienis) zorgen voor meer economische welvaart voor zowel consumenten als producenten omdat zij rationele keuzes maken.*** |
| **2 *Vrijheid en gelijkheid waren Verlichte denkbeelden. Mensen zouden bij geboorte vrij en gelijk moeten zijn, en in het oude feodale systeem was dit in Europa vaak niet het geval. Ook bij de Great Munitiny (Sepoy opstand) streed men voor meer vrijheid (onafhankelijkheid van Britse overheersing) en gelijkheid (einde aan onderdrukking van Indiase bevolking door Britten).*** |
| **3 *Het economisch liberalisme in Groot-Brittannië stimuleerde de (internationale) handel doordat kapitalistische ondernemers de vrijheid kregen om veel winst te maken met hun investeringen. Ook de aanleg van het Suezkanaal in Egypte zorgde voor een toename van de internationale handel doordat de zeeroute naar Brits-Indië werd verkleind met dit kanaal.*** |
| **4 *Verlichte denkbeelden hebben een bijdrage geleverd aan het ontstaan van de Industriële Revolutie in Groot-Brittannië omdat er meer vrijheid kwam voor ondernemers om te investeren in machines en fabrieken en om veel winst te maken zonder belemmeringen van hoge belastingen en/of regelgeving vanuit de overheid.***  |
| **5 *De Great Mutiny (Sepoy opstand) van 1857 was een opstand in India van (in eerste instantie) Indiase soldaten die dienden in het Brits-Indische leger (gesteund door een groter deel van de Indiase bevolking) tegen de Britse overheersing via de East India Company. Het koloniale bestuur van de East India Company werd opgeheven na het neerslaan van de opstand en heel India kwam als kolonie daarna onder ‘direct rule’ van de Britten te staan onder de naam Brits-Indië.***  |
| **6 *Het Suez kanaal werd in de q9e eeuw gebouwd Fransen en Britten om de Rode zee en de Middellandse zee met elkaar te verbinden. Hierdoor konden schepen een kortere en snellere route varen richting Oost-Azië. Door technologische innovatie van de Industriële revolutie waren dergelijke verbeteringen van de infrastructuur mogelijk. Daarnaast nam de handel met kolonies in Oost-Azië in de 19e eeuw sterk toe door het modern imperialisme en de industriële revolutie waardoor het bouwen van dit kanaal economisch winstgevend was voor deze landen.*** |
| **7 *Door de Industriële revolutie veranderde in de 19e eeuw het oude systeem handelskapitalisme steeds meer in een nieuw economisch systeem van industrieel kapitalisme in Groot-Brittannië. Hierdoor werd de East-India Company minder belangrijk als gevolg van de Industriële Revolutie. In 1857 was de East India Company niet langer de bestuurder van de kolonie in India. De ‘direct rule’ van Brits-Indië werd ingevoerd en dit was in de 19e eeuw door nieuwe technologie in scheepvaart en communicatie mogelijk gemaakt.*** |
| **8 *Het Suezkanaal werd in de 19e eeuw aangelegd tijdens de regeerperiode van Queen Victoria van Groot-Brittannië. Het kanaal was met namen bedoeld voor de scheepvaart naar Brits-Indië waar Victoria ook officieel de titel keizerin van droeg sinds 1877.***  |
| **9 *Door de massaproductie in fabrieken na de industriële revolutie in Groot-Brittannië kon steeds meer winst gemaakt worden met een groter afzetgebied in zowel Europa als in Brits-Indië.*** |
| **10 *Zowel de East-India Company als de Royal African Company waren Britse handelsbedrijven uit de 17e en 18e eeuw die winst maakte met internationale scheepvaart.***  |
| **11 *Tijdens de regeerperiode van Queen Victoria had de Industriële Revolutie plaatsgevonden en kwam de kolonie India onder ‘direct rule’ van de Engelsen te staan in de tijd van het Modern Imperialisme. In deze tijd werd de kolonie Brits-Indië een belangrijke bron van grondstoffen maar ook een belangrijk afzetgebied voor de producten die gemaakt werden in Britse fabrieken.*** |
| **12 *De Royal African Company voer naar Afrika en Amerika via de zogenaamde driehoekshandel. Daarbij waren de Europa, Afrika en Amerika tegelijkertijd een plek om producten in te kopen als ook een belangrijk afzetgebied voor handelswaar (wapens, slaven en plantageproducten).*** |