De Verenigde Staten en hun federale overheid (1865-1965)

**Walburg Pers CSE 2013**

**1 Het ontstaan van de Verenigde Staten**

**1 Britse kolonies komen in opstand tegen het moederland**

**Oorzaken van de Onafhankelijkheidsoorlog**

- 1775: opstand Britse kolonies tegen Brits bestuur:

 - koloniën geen vertegenwoordigers in Britse parlement

 - invoering nieuwe belastingen door Britse overheid

- protestbijeenkomst: “no taxatation without representation”

- 1773: alleen nog thee-import via Britse Oost-Indische Compagnie

 -> Boston Tea Party

- april 1775 – sept. 1783: Onafhankelijkheidsoorlog

**De Onafhankelijkheidsverklaring**

- 1776: Declaration of Independance

 - ieder volk recht om in opstand te komen tegen vorst

 - alle mensen gelijk geschapen

 - onvervreemdbare rechten (o.a. leven, vrijheid en nastreven van geluk)

- 1783: vrede:

 - 13 staten verkrijgen van onafhankelijkheid

 - verkrijgen van gebied ten oosten van Missisipi

**2 Founding Fathers ontwerpen de grondwet van de VS**

- 1783: bijeenkomst afgevaardigden van kolonies + opstellers Declaration of Independence

 -> Fouding Fathers

 - gegoede burgerij

 - voorzitter George Washington

 - was planter, legeraanvoerder, 1789: eerste president

- 1789: nieuwe grondwet in werking

De grondwet en de trias politica van Montesquieu

- grondwet gebaseerd op trias politica Montesquieu

 - scheiding wetgevende (Congres) , uitvoerende (regering onder leiding president), gerechtelijke macht (Hooggerechtshof)

 - checks and balances

**De uitvoerende macht ligt bij de president**

- bevoegdheden: staatshoofd, regeringsleider, opperbevelhebber strijdkrachten

- benoemt na goedkeuring Congres ministers, belangrijkste ambtenaren, leden

 Hooggerechtshof

- stelt wetten voor aan Congres

- kan veto uitspreken over wetten aangenomen door Congres

**De wetgevende macht ligt bij Congres**

- bestaat uit Senaat (2 vertegenwoordigers per staat) en Huis van Afgevaardigden (aantal vertegenwoordigers afhankelijk van aantal inwoners per staat)

- bevoegdheden:

 - kan wetten, begroting en belangrijke benoemingen goedkeuren

 - recht oorlogsverklaring; noodzaak toestemming alle mil. uitgaven

 - mogelijkheid impeachment (afzetten president)

 - opheffing vetorecht president met 2/3 meerderheid

**De hoogste rechterlijke macht ligt bij het Hooggerechtshof**

- negen rechters door president benoemd voor het leven

- recht om wetten aan de grondwet te toetsen; mogelijkheid deze ongrondwettig te verklaren

 - hierdoor controle op Congres en president

**De grondwet mag niet worden veranderd, wel aangevuld**

- geen mogelijkheid verandering grondwet

- wel mogelijkheid aanvulling door amendementen

 - eerste amendement: vrijheid van godsdienst, drukpers en meningsuiting

 - afschaffing slavernij (1865)

 - algemeen kiesrecht voor mannen (1870)

 - algemeen kiesrecht voor vrouwen (1920)

 - president maar eenmaal herkozen (1951)

**Federale overheid en deelstaten**

- VS unie

- bevoegdheden federale regering:

 - bevoegdheid op buitenlandse politiek

 - defensie

 - financiën

 - economisch verkeer tussen deelstaten

- deelstaten eigen grondwet; hierdoor grote autonomie

 - vrijheid eigen onderwijs, politie, rechtspraak

 - wel onderworpen aan federale wetgeving

 - soms pogen omzeilen van federale wetten (voorbeeld: 1880: Jim Crow wetten)

**3 De politieke partijen**

- eerste helft 19e eeuw Whig-Partij (liberalen) en Democratische Partij (conservatieven)

- 1854: oprichting Republikeinse Partij

 - tegen uitbreiding slavernij in nieuwe westelijke gebieden

 - hierbij aansluiting Whig-Partij; verdwijnen hiervan

**Democraten en Republikeinen kort voor en na de Burgeroorlog**

*- Republikeinen*

 - vooral opkomen voor belangen industrie in Noorden

 - in Burgeroorlog voor afschaffing slavernij

 - free labor (slavenarbeid schadelijk voor ec. positie andere arbeiders)

 - krachtige overheid

 - o.a. invoerrechten om eigen industrie in noorden te beschermen tegen Eng. producten

 - Zuiden tegen (weinig industrie)

 - aanhang: burgerij in Noorden en zwarte bevolking

*- Democraten*

 - vooral partij agrarische Zuiden

 - handhaving slavernij; na burgeroorlog handhaving overheersing blanken

 - zo klein mogelijke macht federale overheid

 - benadrukken rechten afzonderlijke staten

 - aanhang: blanke bevolking Zuiden; pioniers in Westen (tegen regelende overheid); immigranten noordelijke steden (idee achterstelling door

 Republikeinse partij)

**De twee partijen veranderen rond 1900 van karakter**

- vanaf einde 19e eeuw, begin 20e eeuw veranderingen:

 - Republikeinen:

 - conservatiever, meer gericht op belangen bourgeoisie

 - afwijzen ingrijpen federale overheid in economie

 - na 1880 tegen instroom immigranten

 - benadrukken morele regels

 ( o.a. tegen verkondigen evolutieleer, alcohol, voorbehoedmiddelen; beschermen goede zeden)

 - Democraten:

 - voortuitstrevender; meer gericht op sociaal zwakken

 - ingrijpen overheid op ec. en soc. gebied

 - meer voor “verzorgingsstaat” en “big government”

**Periode 2 1865 – 1918: Industrialisatie, sociale spanningen en expansie**

**1 Industrialisatie in de 19e eeuw, veranderingen in de samenleving**

**Gunstige omstandigheden voor een snelle industrialisatie na 1865**

- rond 1865 vooral agrarisch

- na Burgeroorlog versnelde industrialisatie:

 - natuurlijke hulpbronnen (noordoosten ijzererts en steenkool)

 - voldoende goedkope arbeidskrachten

 - toestroom immigranten

 - energieke ondernemers

 - Carnergie: staal

 - uitbreidende spoorwegen

 - 1869: spoorlijn Oost-West

 - snel vervoer van personen, grondstoffen en producten

 - stimulans industrie (verbruik koper, staal, kolen)

 - langs spoorlijnen nieuwe steden

 - telegraaf

 - morse

 - 1861: verbinding Oost-West

**Veranderingen in het bedrijfsleven**

- eind 19e eeuw:

 - verdringen kleine familiebedrijven door corporaties, trusts en kartels

 - corporaties: NV’s, grote ondernemingen aandeelhouders eigenaar

 - kartels en trusts: samenwerkingsverbanden binnen zelfde sector,

 gericht op monopoliepositie

 - kartels: zelfsandige onderneming

 - trusts: gemeenschappelijke leiding

 - o.a. Standard Oil –Rockefeller (1882)

 - opkomst massaproductie

 - mogelijk o.a. door standaardisatie en arbeidsdeling

 - toegepast o.a. lopende band Ford-fabrieken

**Negatieve gevolgen van de industrialisatie**

- ontstaan grote tegenstelling in explosief groeiende steden

 - sociale en etnische tegenstellingen

 - blanken autochtonen / zwarten en immigranten

- “autochtonen”:

 - Brits en protestants (WASP)

 - spanningen met kath. Ieren, Zuid- en Oost-Europeanen; Aziaten

- kleine zelfstandigen te maken met oneerlijke vormen van concurrentie

 - tijdelijk verlagen prijzen grote ondernemers

 - grote ondernemingen meer politieke invloed (steun overheid)

- corruptie kwam vaak voor

 - bestuurders door ondernemers omgekocht

 - o.a. Tammany Hall New York

- weinig aandacht voor de problemen van de arbeiders

 - door mechanisatie en overproductie ontslag arbeiders

 -> door grote werkloosheid laag houden van de lonen

- weinig aandacht voor de boeren

 - door sterke uitbreiding landbouwgebied in westen en mechanisatie -> overproductie

 -> daling prijzen en lonen boeren

 - problemen verergerd door financiering van mechanisatie

**De overheid grijpt maar in een beperkte mate in**

- uitgangspunt overheid economisch liberalisme

 - weigering steun boeren

 - grote ondernemingen vaak wel steun

 - tariefpolitiek in noordoostelijke staten (gericht op invoer industrieproducten); vooral gericht tegen Engeland

**Boeren verenigen zich in People’s Party**

- 1891: vereniging van boeren in People’s Party

 - Populisten genoemd

 - ideaal conservatieve, landelijke, kleinsteedse Amerika gericht tegen industriële VS

 - landbouw moderniseren en commercialiseren

 -> eis nationalisatie banken en spoorwegen

 - spoorwegen: afhankelijk van vervoer

 - banken: financieren van landbouwmachines

 - loslaten gouden standaard

 -> devaluatie dollar -> inflatie -> vermindering schuldenlast

- vanaf 1896 terugloop aanhang People’s Party

 - veel standpunten overgenomen door Democratische Partij (Bryan)

**Arbeiders verenigen zich in de AFL**

- 1886: vereniging vakbonden geschoolde arbeiders in American Federation of Labor (AFL)

- leiding Gompers

 - niet revolutionair, geen grote veranderingen

 - gericht op hogere lonen, verkorting arbeidstijden, verbetering arbeidsomstandigheden

*Betogingen en stakingen gaan gepaard met geweld*

- jaren ’80 en ’90 veel arbeidsconflicten:

 - slechter wordende arbeidsomstandigheden steden

 - sociale spanningen tussen etnische groepen en arbeiders / hogere bevolkingslagen

- aanhang vakbonden klein:

 - afkeer binnen publieke opinie van vakbonden (“socialistisch”

 “on-Amerikaans”); stakingen vaak gewelddadig (o.a. Haymarket Square)

 **-** vakbondsleden als eersten ontslagen

 - ondernemers bij neerslaan stakingen steun overheid

 - vakbonden vooral gericht op geschoolde arbeiders

 - niet toelaten van ongeschoolden, Aziaten, vrouwen, zwarten

 - vanaf 1920 niet toelaten Eur. immigranten (vrees links)

**De Progressive Movement gaat streven naar hervormingen**

- eind 19e eeuw- + 1916: Progressive Era

 - streven Progressive Movement onder Democraten en Republikeinen

 bestrijding nadelen industrialisatie,

 - Progressives: stedelijke middenklasse; Engelse afkomst; protestants

- doelen Progressive Movement:

 - samenleving “wetenschappelijk”organiseren

 - aanhangers vaak hoger-opgeleid

 - opvoeden industriële VS

 - voorop stellen algemeen belang door ondernemers

 - opvoeden arbeiders met burgerlijke idealen (o.a. voor alcoholverbod)

 - weinig aanhang Ieren, Zuid- en Oost-Europeanen

 - industriële VS democratiseren

 - verkiezing Senaat niet langer via getrapt kiesstelsel maar directe verkiezing

 - macht ondernemers beperken

 - verschil van mening: verbod trusts / controle federale overheid

 - voorkomen sociale chaos

 - stichten opvanghuizen immigranten

 - o.a. Hull House

 - afwijzing socialisme

 - zou zich alleen richten op groepsbelang arbeiders

 - soc. organisaties zouden verdeeldheid veroorzaken

 - idee dat iedereen rijk kon worden in VS

**De invloed van de Progressive Movement op de presidenten Roosevelt en Wilson**

- publicaties over politieke, economische en sociale misstanden ook door schrijvers in dagbladen (“muckrakers”)

- invloed van de Progressive Movement op de presidenten Roosevelt en Wilson

 - Theodore Roosevelt (1901-1909): krachtige overheid

 - optreden tegen trusts -> opsplitsing spoorwegtrust (Morgan) en olietrust (Rockefeller)

 - Warenwet (gericht op bescherming consumenten)

 - Wilson (1913 – 1921): voortzetting beleid Roosevelt

 - o.a.: Federal Trade Commission (toezicht trusts)

 - gericht op minder materialistisch waardenpatroon

 - bescherming vrijheid van individu

 - tegenwerking Congres (verwerpen wetsvoorstellen) en Hooggerechtshof (toepassing toetsingsrecht)

**Grote overheidsbemoeienis tijdens de Eerste Wereldoorlog**

- 1917: deelname VS aan Eerste Wereldoorlog

 -> overschakeling oorlogseconomie

 - groeiende overheidsuitgaven

 - groeiende overheidsbemoeienis

 - juli 1917: War Industries Board

 - afstemming industriële productie op oorlogsbehoefte

 - toewijzen grondstoffen

 - vaststelling hoeveelheden productie

 - verhoging lonen (hierdoor voorkomen stakingen)

- overheidsbemoeienis economie na WO-1 beëindigd

**2 De strijd voor de burgerrechten (1865-1918)**

- slavernij in strijd met idee van Verlichting en Declaration of Independence

 - toch in grondwet niet verboden

- geleidelijke afschaffing slavernij in noordelijke staten na onafhankelijkheid

- 1793: uitvinding cotton-gin + toenemende vraag ruwe katoen Engelse textielindustrie

 -> uitbreiding slavernij in zuiden

**De slavernij is mede oorzaak van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865)**

- 1850 – 1860 toenemende spanningen tussen noordelijke en zuidelijke staten

 - o.a. door slavernijkwestie

 - 1854: oprichting Republikeinse partij in Noorden

 - 1860: verkiezing Republikeinse president: Lincoln

 - niet door zuiden erkend; vrees afschaffing slavernij

 -> oprichting eigen staat door zuiden (Confederate States of America)

 -> Amerikaanse Burgeroorlog (1861 – 1865)

**Amendementen op de grondwet geven ex-slaven gelijke rechten**

- na Burgeroorlog door amendement slavernij in alle staten verboden

- vervolg amendementen:

 - burgers moeten ongeacht kleur, ras gelijk worden behandeld

 - zwarte mannen stemrecht

- vrouwen geen kiesrecht

 - uitgesloten door afzonderlijke staten

 - toekenning kiesrecht in 1920

**De Reconstructie (1866-1877): het Zuiden bezet, rechten zwarten beschermd**

- uitsluiten deelnemers aan opstand als afgevaardigde of ambtenaar

- slaveneigenaars geen recht op vergoeding

- 1866: Republikeinen 2/3 meerderheid in Congres

 - veel zuidelijke Democraten kiesrecht ontnomen

 -> besluit Congres Reconstructie zuiden:

 - bestuurders vervangen door noordelijke Republikeinen

 - zuidelijke staten bezet door noordelijke troepen ter bescherming van rechten zwarten

**Zuidelijke blanken werken de Reconstructie tegen**

- verhinderen uitbrengen van stem door zwarten; ook fraude

- 1865: oprichting Ku Klux Klan (o.a. lynchen)

- na enige tijd conservatieve Democraten weer aan de macht in zuidelijke staten

\- trek deel zwarten naar noorden of westen

- meeste zwarten bleven op boerderij of plantage

 - sharecroppers; groot deel oogst voor landeigenaar

**Na de Reconstructie gaan de zwarten in het Zuiden erop achteruit**

- 1877: einde Reconstructie; terughalen leger

 - achteruitgang pol. en ec. positie zwarten

*- economisch:*

 - sharecroppers getroffen door crisis landbouw

 - vooral gericht op katoen

 - tijdens Burgeroorlog door Engeland stimuleren van katoenteelt in India

 -> daling prijzen

- rechtspositie

 - invoering segregatie

 - bij overtreding optreden KKK

**Discriminatie en segregatie krijgen een wettelijke basis: de Jim Crow-wetten**

- 1880-1890: Jim Crow-wetten

 - elke staat recht invoering aanvullende bepalingen grondwet

 -> zwarten onmogelijk gemaakt om van rechten gebruik te maken

 - invoering kiesrecht-examens

 - verbod huwelijken blanken / zwarten

 - segregatie in openbare leven (o.a. onderwijs)

 - voorzieningen zwarten altijd van mindere kwaliteit

 - opgeheven vanaf 1960 (Kennedy, Johnson)

**De strijd voor gelijke rechten**

*Booker Washington*

 - zoon slavin, vader blanke

 - zwarten moesten door scholing en goed gedrag respect verdienen

 - eerste nadruk op ec. onafhankelijkheid; pas dan opeisen gelijke rechten

 - samenwerking met goedwillende blanken

 - scholing centraal:

 - oprichting lerarenopleidingen; hiervoor fundraising

*Du Bois*

- kritiek op Washington; te grote bereidheid aanpassing; “The Great Accomodator”

 -> eerst gelijke rechten, pas dan ec. onafhankelijkheid mogelijk

 - leider Du Bois

 - oprichting NAACP

 - via rechtszaken einde maken aan Jim Crow wetten en lynchen

 - organisatie demonstraties (o.a. Birth of America)

 - beperkt succes; wel toename aanhang

- geen steun federale overheid strijd tegen segregatie

 - angst verlies steun blanke kiezers

**3 Het buitenlands beleid**

**Manifest Destiny, de expansie naar het westen**

- 19e eeuw: territoriale uitbreiding van oost naar westkust

 - opschuiven frontier

 - nieuwe gebieden: territoria

 - eerst onder bestuur federale overheid

 - indien 60.000 bewoners mogelijkheid deelstaat

 - Manifest Destiny

 - openleggen westen sterk bevorderd door aanleg spoorlijnen

**Monroe-doctrine proclameert isolationisme**

- buitenlandse politiek sterk bepaald door isolationisme

 - geen bemoeienis met Europa

 - niet toestaan bemoeienis van Europa met Amerika

 - 1823: Monroe-doctrine

 - o.a. niet toestaan nieuwe veroveringen door Europa in Midden-

 en Zuid-Amerika (vooral gericht op Engeland en Spanje)

**De VS gaan zich bemoeien met het buitenland**

- na Burgeroorlog uitgroeien VS tot ec. grootmacht

 -> afzijdigheid in int. politiek niet langer mogelijk; dan ook voeren van een

 imperialistische politiek

 - buitenlands beleid bepaald door ec., pol. en ideologische overwegingen

 - ec.: verkrijgen van grondstoffen en afzetmarkten (industrie, plantages)

 - pol.: macht over rest Amerika; krijgen van invloed in Azië (Japan, China, Filipijnen)

 - hulp tegen buitenlandse onderdrukking (Cuba en Filipijnen / Spanje)

 en verspreiding christendom

 - 1883: begin bouw moderne vloot

**De VS en Cuba**

- vanaf midden 19e eeuw opstanden op Cuba tegen Spanje

- 1898: ontploffing Am. marineschip in Havana

 -> oorlogsverklaring VS aan Spanje

 - in media VS hevige discussie rol imperialisme

 - Cuba protectoraat VS

**VS, Colombia en Panama**

- 1903: VS recht graven Panamakanaal

 - hiervoor poging de Lesseps; ging failliet

 - verzet in Colombia tegen plan VS

 -> steun VS onafhankelijkheidsstrijd in provincie Panama

 - strook land aan weerszijden van kanaal aan VS verhuurd

 - na 1999 weer teruggegeven

 - Panamakanaal van grote ec. en mil. betekenis

**VS in Azië**

*Open Door Policy in China*

- 1853-1854: eis VS openstelling Japan voor handel (Perry)

- vanaf 1842: “ongelijke verdragen” China met Europese landen

 - verkregen verdragshavens

 - 1898: Open Door Policy China

 - eis openstelling alle verdragshavens en dezelfde voorrechten in China

 - motief economisch (afzetgebied) en ideologisch (handelsvrijheid)

*De Filippijnen worden een kolonie van de VS (1898)*

- bij oorlog tegen Spanje (1898) verovering Filippijnen door VS:

 - bij geven van onafhankelijkheid vrees inmenging Eng., Fr., of Dtsld.

 - zou niet in staat zijn tot zelfbestuur

 -> overname door VS; “opvoeding en bijbrengen christendom”

 -> opstand Filippijnen; neergeslagen

**Onder Theodore Roosevelt worden de VS een wereldmacht**

- 1901: Theodore Roosevelt president

 - gestreden in oorlog op Cuba

 - “*speak softly and carry a big stick, and you will go far”*

- VS groei naar wereldmacht:

 - doorgaan kolonisatie Filipijnen

 - ontstaan Panamakanaal

 - bemiddeling Russisch-Japanse oorlog (1905)

 - oplossing conflict Fr. / Dtsld. over Marokko

 - neerslaan opstand Cuba; na terugtrekking behoud van Guantanamo

 - inzet vloot en troepen ter verdediging van belangen in Azië en Latijns-Amerika

 tegen Europese landen

VS gaan deelnemen aan de Eerste Wereldoorlog (1917)

- VS onder president Wilson (1913 - 1921) neutraal tot 1917; onder druk door:

 - torpederen Lusitania (1915)

 - onbeperkte duikbotenoorlog door Dtsld. (febr. 1917)

 - schepen naar geall. landen zonder waarschuwing torpederen

 - reactie Dtsld. op blokkade D. havens

 - jan. 1917: Zimmerman-telegram

 - oproep Dtsld. aan Mexico tot oorlogsverklaring aan VS

 - dan D. steun herovering gebieden eind 19e eeuw verloren

 aan VS

 - afwijzing door Mexico

 - telegram onderschept door Eng.

 -> april 1917: oorlogsverklaring van VS aan Dtsld.

 - Wilson: “*to make the world safe for democracy”*

**3 Periode 1918-1945: Industrialisatie, economische crisis en een wereldoorlog**

**1 Industrialisatie en veranderingen in de samenleving**

**De Red Scare (1919 – 1920)**

- 1919:ontstaan Red Scare; oorzaken:

 - 1917: Russische Revolutie; doel Komintern wereldrevolutie

 - activiteiten kleine comm. en soc. partijen

 - Socialist Party of America

 - hierin vertegenwoordigd allerlei comm. en soc. stromingen

 - kleine aanhang

 - stakingen op grote schaal

 - vooral gericht op loonsverhoging; in pers gezien als revolutionair

-> reactie overheid:

 - arresteren linkse leiders

 - Senaatscommissie gericht op bolsjewistische propaganda (vooral gericht op Duitsers)

- vanaf mei1920 afname angst:

 - uitblijven comm. revolutie

 - optreden justitie in strijd geacht met de grondwet

- verdwijnen angst pas na 1927

**Nieuw economisch tijdperk onder leiding van de Republikeinen**

**-** na WO-1 afname invloed Progressive Movement

- in jaren ’20 Republikeinse presidenten (Harding en Coolidge):

 - groot vertrouwen in marktwerking

*Groeiende marktwerking in de jaren ‘20*

- in nieuwe industrietakken voortzetting concentratietendens

- toenemende rationalisatie; hierdoor:

 - daling prijzen

 - mogelijkheid stijgen lonen

 - o.a. lopende band Ford

- stijgende consumptie; mogelijk door:

 - stijging lonen

 - aanbod nieuwe elektronische producten

 - effectieve reclame (kranten; radio-stations)

 - mogelijkheid bankleningen

 - mogelijkheid afbetaling

- idee ontstaan New Capitalism

 - samenwerking staat en grote ondernemers

 - geen uitbuiting arbeiders

 - harmonieuze samenleving

 -> socialisme zou overbodig worden

**Door optimisme over de economie gaan steeds meer mensen speculeren en geld lenen**

- speculeren met aandelen met geleend geld

- in verwachting van stijgende lonen gemakkelijk lenen van geld

**Federale overheid toont te weinig begrip voor structurele economische zwakheden**

- in hele economie overproductie

- spoorwegen, textielindustrie en mijnbouw structurele werkloosheid

 - in andere bedrijven door rationalisatie stijging productiviteit

- landbouw:

 - tijdens WO-1 sterke groei export naar Europa

 - na WO-1 sterke afname van export

 -> overproductie; dalende prijzen

 -> boeren in finan. problemen door geldleningen

- door ongelijkmatige verdeling inkomens, achterblijven koopkracht laagbetaalden

**De beurskrach van New York in 1929; ineenstorting van de aandelenhandel**

- vanaf 1929 twijfel aan economie

 - banken voorzichtiger met leningen

 - stop stijging koersen

‘ -> verkoop aandelen -> dalende koersen

-> 24 okt. 1929: Black Thursday

 -> verkoopgolf -> verdere daling koersen

- gevolgen beurskrach:

 - speculanten niet meer mogelijkheid terugbetaling leningen

 - failliet gaan banken

 - opzeggen leningen door banken -> failliet gaan bedrijven

 - niet langer leningen voor consumptie -> sluiting bedrijven

 - grote werkloosheid

**Onder president Hoover verergert de crisis**

- president Hoover republikein (1929-1933)

 - blijvend geloof in marktmechanisme, nauwelijks ingrijpen overheid

 - door structurele zwakheid Am. economie van recessie naar depressie

 - daling ind. productie tot helft

 - ¼ beroepsbevolking werkloos

 - daling lonen met helft

**Roosevelt bestrijdt depressie met zijn eerste New Deal**

- president Roosevelt democraat (1933-1945)

 - New Deal:

 - opgesteld met behulp van Brain Trust

 - actieve rol overheid:

 - *wetten verschillende delen economie*

 - Agriculture Adjustment Act (AAA)

 - subsidies boeren voor beperking productie

 - National Industrial Recovery Act (NIRA)

 - afspraken overheid en bedrijfsleven beperking

 overproductie en verbetering werkomstandigheden

 *- organisaties om wetten uit te voeren*

- National Recovery Administration: uitvoeren doelen

 NIRA

**Zakenlieden en Hooggerechtshof tegen New Deal**

- New Deal veel tegenstand:

 - zakenlieden: zou communistisch zijn; “Red New Deal”

\ - door Hooggerechtshof delen NIRA ongrondwettig verklaard

 -> voorstel Roosevelt uitbreiding aantal leden Hooggerechtshof

 - door Congres verworpen

- steun kiezers New Deal

 - Congresverkiezingen 1934; presidentsverkiezingen 1936

**De Tweede New Deal: streven naar maatschappelijke hervorming** (1935)

- begin invoering sociale zekerheid

 - Social Security Act:

 - verzekering tegen werkloosheid, invaliditeit en ouderdom

 - betaald door werkgevers en werknemers

 - National Labor Relations Act (NLRA)

 - recht collectieve onderhandelingen met werkgevers

 - Works Progress Administration

 - werkgelegenheidsprojecten

**Het einde van de New Deal**

- vanaf 1937 blokkeren uitvoering New Deal:

 *- bezuinigingen door streven naar sluitende begroting*

 -> achteruitgang economie (“Roosevelt-recessie”)

 *- coalitie van zuidelijke Democraten en Republikeinen*

 - Democraten

 - eerst gericht op platteland

 - onder Roosevelt toenemende aanhang stedelijke noorden

 - profijt zwarten

 -> tegenstand zuidelijke Democraten; eis stoppen New Deal

 - 1939: toegeven Roosevelt

- Roosevelt nu aandacht dreiging Duitsland

**In de Tweede Wereldoorlog verdwijnt de depressie**

- sterke vergroting productie oorlogsgoederen

- door toenemende vraag industrie en dienstplicht verdwijnen werkloosheid

- sociale gevolgen:

 - stijging aantal vrouwelijke arbeiders

 - toenemende macht vakbonden

 - bij overwerk meer toeslag

 - belofte vakbonden geen stakingen; lonen op peil houden

**2 In de strijd voor gelijke burgerrechten wordt door de zwarten weinig bereikt**

**-** betrokkenheid zwarte bevolking WO-1:

 - sterke deelname zwarten aan oorlogsindustrie

 - hierdoor trek naar industrie in noorden

 - zwarten in dienst

 - vooral ondersteunende diensten; weinig gevechtsfuncties

 - in leger segregatie

 - zwarten mogelijkheid officier in zwarte onderdelen

- zwarten wel strijdbaarder na WO-1

**De achterstelling van zwarten bleef maar het verzet ertegen groeide**

**-** blijvende trek zwarten vanuit zuiden naar steden in noorden

 - velen in getto’s; ongeschoold werk

- periode interbellum: toename acties zwarten tegen achterstelling

 - diverse actiemiddelen; o.a. staking, rechtszaken e.d.

 - zelfhulporganisaties:

 - NAACP

 - acties tegen lynchen

 - anti-lynching wet niet aangenomen door zuidelijke Democraten

 - UNIA

 - Marcus Garvey

 - nadruk op zwarte zelfbewustzijn

 - veroordeeld wegens bedrog

- tegenacties:

 - inzetten van geweld op lokaal niveau (inzet politie en National Guard)

 - in zuiden vaak steun rechterlijke macht; achterstelling zwarten

 - opleving Ku Klux Klan

- blanke arbeiders tegen zwarten:

 - zwarten minder betaald; bereidheid inname plaats blanken bij stakingen

**Teleurstelling bij de zwarten over de New Deal**

- uitkeringen New Deal vaak hoger dan lonen zwarten -> verlaging uitkeringen zwarten

- Roosevelt niet bereid tot actie voor zwarten

 - vrees verlies blanke stemmen

 - toch populair; verbetering positie

**Meer gelijkheid in het leger van de VS, maar segregatie blijft bestaan tot 1948**

- tijdens WO-11 grotere gelijkheid zwarten in het leger onder druk federale regering;

 toch nog segregatie:

 - aparte zwarte legeronderdelen

 - vooral inzet zwarten achter front (ondersteunende diensten)

 - zwarte infanterieregimenten in VS in reserve

- 1948 Truman: opheffing segregatie in leger

- Vietnam-oorlog:

 - veel zwarte soldaten beïnvloed door Black Power

 - grote onderlinge solidariteit zwarte soldaten

**3 Isolationisme in buitenlands beleid wordt door WO-11 doorbroken**

- 1919: Vrede van Versailles

- 1918: 14 punten van Wilson; o.a.:

 - actieve betrokkenheid ondertekenaars bij int. rechtssysteem

 - zelfbeschikkingsrecht

 - afzien van oorlog om territoriale conflicten te beslissen

 - oprichting Volkenbond

- afwijzing politiek Wilson; -> isolationisme (in navolging Monroeleer)

- verwerping Vrede van Versailles door Congres:

 - door lidmaatschap Volkenbond opgeven eigen soevereiniteit

 - weer richten op binnenlandse waarden

**Uit eigenbelang geen volledig isolationisme onder de Republikeinse presidenten**

- geen volledig isolationisme:

 - te grote pol. en ec. belangen

 - wel int. verdragen vanuit strategisch belang of eigenbelang:

 - alleen ingrijpen indien eigen ec. of pol. belangen VS bedreigd

 - Latijns-Amerika gezien als eigen achtertuin; soms gewapend ingrijpen - economie: protectionisme eigen industrie en handel (heffen invoerrechten)

**Roosevelt wijzigt de buitenlandse politiek deels: Good Neighbour Policy in Latijns-Amerika**

- 1933 Roosevelt: Good Neighbour Policy:

 - streven naar grotere eenheid Amerikaanse staten; nauwere ec. samenwerking

 (o.a. geven van leningen)

- door ec. crisis en isolationisme weinig steun militair ingrijpen

- in Azië veroveringen Japan -> Open Deur Politiek VS bedreigd

**Tegen de zin van Roosevelt blijven de VS vasthouden aan het isolationisme**

- volgens Roosevelt optreden Hitler ook gevaar voor VS

- toenemende afkeer van bemoeienis in VS:

 - Roosevelt hiervan tegenstander

 - 1935 tot uitbreken WO-11: neutraliteitswet

 - verbod uitvoer wapens naar oorlogvoerende landen

 - ook nog na uitbreken WO-11 sterk isolationisme in VS

- door sterke ec. en pol. banden met Engeland toch Amerikaanse betrokkenheid:

 - maart 1941: Land Lease Act (Leen en pachtwet)

 - door VS lenen van oorlogsmateriaal

 - augustus 1941: Atlantic Charter (Atlantisch Handvest):

 - verklaring Roosevelt en Churchill nastreven betere toekomst na WO-11

 - hiermee oorlogsdoelen bepaald tegen Dtsld. en Italië; o.a.:

 collectieve veiligheid, ontwapening, zelfbeschikking, ec. samenwerking, vrijheid op zee

**De VS in oorlog met Japan, Duitsland en Italië**

**-** dec. 1941: aanval Japan op Pearl Harbor

 -> oorlogsverklaring van VS aan Japan

 -> Dtsld. en Italië verklaren oorlog aan VS

 - daarmee VS deel van geallieerden

 - na D. aanval ook deelname SU

 - SU verklaart in aug. 45 oorlog aan Japan

 - Frankrijk:

 - Vichy-bewind samenwerking met Dtsld.

 - De Gaulle samenwerking met geall.

 - Roosevelt, Churchill, Stalin “Grote Drie”

 - geen eensgezindheid over naoorlogs Europa

 - bijeenkomsten:

 - eind 1943: Teheran

 - febr. 1945: Jalta

**De Grote Drie worden het niet eens op de conferentie van Jalta**

- Duitsland: wel of niet herstelbetalingen?

 - Stalin: eis grote herstelbetalingen / Roosevelt en Churchill tegen

 (vergelijk herstelbetalingen na WO-1 -> opkomst Hitler)

 - beslissing uitgesteld

 - regering Polen:

 - door Stalin installatie comm. regering in Polen / Roosevelt en Churchill

 nadruk op democratische regering

 **-** Frankrijk ook bezettingszone in Dtsld.

 - aandrang Churchill; vrees terugtrekking VS na oorlog

**De Conferentie van Jalta leidt tot oprichting van de Verenigde Naties**

- inwilliging wensen Roosevelt:

 - belofte Stalin deelname aan strijd tegen Japan

 - besluit oprichting Verenigde Naties

 - moest centrale rol spelen in internationale rechtsorde

 - van groot belang voor veiligheid VS; voorkomen isolationistische politiek

- april 1945: overlijden Roosevelt; overlijden Truman (1945-1953)

**4 Periode 1945- 1965**

**Industrialisatie, sociale spanningen en Koude Oorlog**

**1 Industrialisatie en veranderingen in de samenleving**

**President Truman probeert de New Deal voort te zetten**

- na WO-11 economie VS soepel verloop naar vredeseconomie en demobilisatie:

 - o.a. door babyboom overschakeling naar duurzame consumptiegoederen

 - demobilisatie zonder problemen

*Truman Fair Deal komt niet van de grond, maar hij bereikt wel belangrijke resultaten*

- Truman (Democraat; 1945 – 1953)

 - poging voortzetting New Deal

 - 1946: Republikeinen meerderheid in Congres; tegenhouden nieuw beleid

 - 1948: herkozen; nieuw beleid “Fair Deal”

 - in Congres Democraten meerderheid

 - echter: steun conservatieve Democraten aan Republikeinen

 - o.a. verwerpen voorstel nationaal ziekenfonds

 - toch aanname belangrijke voorstellen:

 - GI Bill

 - ex-soldaten recht op scholing, lening

 - voorkomen werkloosheid; hierdoor sociale mobiliteit

 -> verhoging consumptie

 - afschaffing segregatie in leger; overige voorstellen uitbreiding burgerrechten afgekeurd

 - verhoging minimumloon; verbetering sociale wetgeving; verbetering

 Behuizing armsten

- toename welvaart:

 - stijging arbeidsproductiviteit door nieuwe productietechnieken

 - babyboom -> grote vraag naar consumptie-artikelen

 - hiervan vooral profijt blanke arbeiders en middenklasse

**President Eisenhower wil minder overheidsingrijpen**

**-** Eisenhower (Republikein; 1953-1961)

 - meer initiatief bij burgers; minder afhankelijk van publieke sector

 - stijgende welvaart zou problemen oplossen

 - bedrijfsleven zorgt voor vooruitgang; zo min mogelijk hinder

-> eind aan loon-en prijscontrole (ingesteld tijdens WO-11)

-> korting subsidies boeren

- geen verdere aantasting beleid Roosevelt en Truman:

 - Eisenhower gematigde Republikein

 - in Congres Democraten meerderheid

**Het militair-industriële complex krijgt invloed**

- in jaren ’50 toenemende invloed militair-industriële complex

 - probeert politieke beslissingen te beïnvloeden

 - waarschuwing Eisenhower hiertegen

**Galbraith oefent kritiek uit op de consumptiemaatschappij**

- jaren ’50 toename welvaart; schijnbaar verdwijnen klassentegenstellingen

- Galbraith 1958: The Affluent Society:

 - te weinig aandacht voor nadelen consumptiemaatschappij

 - arme publieke sector, verwaarlozing sociale voorzieningen

 - gebrek aan overheidsbeleid

 - onvoldoende aandacht voor onderwijs, gezondheidszorg en openbaar vervoer

 - te grote inkomensgelijkheid

 -> verbetering onderwijs

 - in VS in handen van lokale overheden en particuliere instanties;

 -> moest geregeld worden door federale overheid

 -> verhoging belastingen om verbeteringen te financieren

**Kennedy’s New Frontier stuit op tegenstand van het Congres**

- presidenten Kennedy en Johnson geïnspireerd door Galbraith

- Kennedy (Democraat; 1961-1963)

 - New Frontier

 - benadrukken grootheid eigen natie

 - plan eerste man op de maan

 - Peace Corps

 - bestrijding armoede, werkloosheid en rassendiscriminatie

 -> voorstellen aan Congres voorziening ouderen; finan. steun onderwijs;

 ontwikkeling industrieën streken waar grote werkloosheid

 - verzet in Congres

 - meerderheid Republikeinen en conservatieve Democraten

- nov. 1963: moord op Kennedy

- bereikte resultaten:

 - 1969: eerste man op de maan

 - oprichting Peace Corps

 - oplossing Cuba-crisis

 - toename welvaart

 - daling werkloosheid

 - subsidie aan staten voor uitkeringen aan werklozen

 - stijging minimumloon

 - mogelijkheid staatslening aankoop huis armen

- Civil Rights Act aangenomen onder Johnson (1964)

**Johnsons Great Society deels mislukt door de oorlog in Vietnam**

**-** Johnson (Democraat 1963-1969)

 - War on Poverty

 - verbetering positie armen

 - 1964: Great Society

 - uitbouwen New Frontier en Fair Deal

 - 1964: herkozen

 - Democraten meerderheid in Congres

 - uitbreiding gezondheidszorg

 - voedselbonnen armen

 - herscholing werklozen

 - Model Cities Act

 - aanpakken sloppenwijken

 - Voting Rights Act (1964)

 - bescherming milieu

- vanaf 1963: toenemende inmenging in Vietnam-oorlog

 -> bezuinigingen op hervormingsprogramma

**Protestbewegingen veroorzaken grote onrust in de samenleving**

- opkomst protestbewegingen

 - kritiek op armoede getto’s steden

 - 1966-1967: ontstaan rellen in grote steden

 - steun aan zwarte bevolking door NAACP, Nation of Islam, Black Panthers

 - kritiek op consumptiemaatschappij

 - vooral door jongeren

 - kritiek op onvoldoende democratie

 - 1960: Students for a Democratic Society (SDS)

 - 1964: verbod pol. activiteiten op universiteiten

 -> organisatie sit-ins door SDS

 - kritiek op oorlog Vietnam

 - vooral protesten door studenten en zwarten

 - kritiek op regulerende overheid

 - door overheidsbeleid Johnson toenemende rol overheid

 - protesten vooral door Republikeinen en conservatieve Democraten

**2 De ontwikkeling van de burgerrechten (1945-1965)**

**President Truman zet burgerrechten op de politieke agenda**

- vanaf Reconstruction nauwelijks inzet presidenten rechten zwarten;

 vrees verlies stemmen blanken

 - na WO-11 inzet Truman

 - onderdeel Fair Deal; rechtvaardiger maken samenleving

 - tegenwerking Congres; toch verbeteringen:

 - verbod discriminatie binnen federale overheid

 - afschaffing segregatie in leger

 - nieuwe middenklasse onder zwarten

 - onder blanken acceptatie blanken van gemengde samenleving

**De Civil Rights Movement boekt successen in de zuidelijke staten**

- jaren ’50: achterstelling zwarten in zuidelijke staten

- Civil Rights Movement (verzamelterm)

 - NAACP voortzetting strijd burgerrechten

 - Southern Christian Leadership

 - 1957: opgericht Martin Luther King

 - geweldloos verzet (voorbeeld Gandhi); o.a. boycots, sit-ins

 - 1968: King vermoord

 - Nation of Islam

 - leiders o.a. Malcolm X en Mohammed Ali

 - Black Panther Party

 - meeste nadruk op vreedzame methoden (o.a. rechtszaken, massaal overtreden

 verbodsacties; Freedom Rides)

 - Black Panther: niet afwijzen geweld

 - ook deelname blanke studenten aan acties

*- Rechtszaak Brown vs Board of Education of Topeka (1954)*

 - 1955: uitspraak Hooggerechtshof verbod segregatie in onderwijs

*- Busboycot Montgomery (1959)*

 - belangrijke rol Martin Luther King

 - 1956: uitspraak Hooggerechtshof verbod segregatie in openbaar vervoer

*- Little Rock, niet baanbrekend, wel een historisch begrip (1957)*

 - inzet Nationale Garde door gouverneur om inschrijving zwarte ll. tegen te gaan

 -> Eisenhower: met inzet van federaal leger afdwingen naleving van uitspraak Hooggerechtshof

- beperkt succes: nauwelijks gemengde scholen in aantal zuidelijke staten

**Blanke reactie in zuidelijke staten**

- in zuidelijke staten verzet tegen zwarte burgerrechten

 - opleving Ku Klux Klan

 - aanvallen NAACP-leden

 - echter nu wel vervolgd door justitie

- schadelijk voor aanzien VS, presentatie als model-democratie

**Kennedy en Johnson brengen met de Civil Rights Act en de Voting Rights Act het einde aan de wettelijke ongelijkheid**

- Kennedy met kleine meerderheid gewonnen van Nixon

 - probleem verkrijgen meerderheid in Congres

 - verzet ook bij zuidelijke Democraten tegen gelijkstelling zwarten

 - vrees dat bij indienen voorstel gelijkstelling ook andere wetsvoorstellen zouden worden afgewezen

-> juni 1963: indienen Civil Rights Bill

 - aug. 1963: ter ondersteuning Mars op Washington

 - Martin Luther King: “I have a dream”

 - Kennedy: verzoek uitstel

 - Kennedy vermoord nog voor stemming Congres

 - 1964 door Johnson ondertekend

 - latere uitbreidingen Civil Rights Bill; Voting Rights Act

 - verbod bij aanname, ontslag personeel maken van onderscheid o.a. op ras

 - verbod alle vormen van segregatie

 - verbod stellen van aanvullende eisen registratie kiezer

 - kiesrecht alle mannelijke burgers bij

 15e amendement grondwet (1870); in praktijk tegengehouden door Jim Crow-wetten

**Radicalisering in de Civil Rights Movement: Black Power Movement, Nation of Islam en Black Panthers**

- vanaf midden jaren ’50 toenemende ontevredenheid onder zwarten in

 Noorden en Westen

 - eis naast politieke gelijkberechtiging ook grotere sociale en ec. gerechtigheid

*Black Power Movement*

- ontstaan groepen met afkeer van blanke samenleving

 - verzamelterm Black Power Movement

 - tegen samenwerking met blanken

 - Black is beautiful

 - stimuleren opzetten eigen bedrijven zwarten

*The Nation of Islam*

- “Black Muslims”

- veel leden vanuit Black Power Movement

- naast genoemde kenmerken:

 - streven naar aparte zwarte staat binnen VS

 - afkeer van christendom als geloof van blanken

- leider: Malcolm X

 - eerst veel kritiek op Martin Luther King; geweldloze acties dienen belang blanken

 - 1964: verschil van mening binnen beweging; vermoord

*Black Panthers*

- veel leden vanuit Black Power Movement

- naast genoemde kenmerken:

 - omverwerping kapitalisme

 - goedkeuring van geweld (o.a. tegen politie)

- leiders o.a.:

 - Stokely Carmichael

 - breuk met Black Panthers; wenste geen enkele samenwerking blanken

 - ging naar Afrika; bestrijding imperialisme VS

 - Angela Davis

 - ook inzet voor rechten vrouw

**Rellen in de zwarte wijken van de grote steden**

- vanaf 1965 confrontaties zwarte bevolking / gezaghebbers in grote steden

 - gedeeltelijk falen Great Society

 - uitblijven gelijke kansen in samenleving

 - gevoel van discriminatie

 - aanleiding soms bruut politie-optreden tegen zwarten

**De VS als supermacht in de Koude Oorlog (1945 – 1965)**

**President Truman voert de Truman-doctrine en Marshallhulp in**

*De conferentie van Potsdam*

- juli 1945: conferentie Grote Drie:

 - Roosevelt opgevolgd door Truman

 - Churchill opgevolgd door socialist Attlee

- oneens over toekomst Europa:

 -> 1949: deling Dtsld.

 - West-Duitse Bondsrepubliek (bezettingszones VS, Eng., Fr.)

 - DDR; communistisch; bezettingszone Rusland

*Koude Oorlog gaat de na-oorlogse verhoudingen bepalen*

- VS over SU: wil gesloten invloedssfeer, communistische wereldheerschappij

- SU over VS: vrijhandel deel van westers imperialisme

- tijdens KO:

 - geen rechtstreekse oorlog tussen VS en SU

 - Europa verdeeld in Amerikaanse en Russische invloedssfeer

- in VS steun voor rol VS als nieuwe wereldleider

 - VS zou te laat zijn opgetreden tegen Japan en Dtsld.

 - hierbij ook militair-industriële complex van belang

 - hiervoor basis tijdens WO-11:

 - VS leiding bij verslaan Japan; in West-Europa en Afrika verslaan van Dtsld. en Italië

 - alleenbezit VS atoombommen

*Harde opstelling tegen de Sovjet-Unie: de Truman-doctrine*

- harde, anti-comm. opstelling Truman tegenover SU:

 1 containment: in bedwang houden van SU

 2 Trumanleer: VS zou elke democratie helpen die wordt bedreigd door het comm.

 - aanleiding: communistische dreiging in Griekenland en Turkije

 - eerst gesteund door Eng.; hieraan einde 1947 door ec. problemen Eng.

- overname steun door VS

 - 1944: Griekse regering bedreigd door comm. opstand

 - regering gesteund door Eng. leger

 - Turkije: eis SU gedeeltelijke controle Dardanellen

 - finan. steun Eng.

 3 Marshallplan:

 - tegengaan armoede door wederopbouw Europa

 - aanbod steun door SU gezien als vorm van ec. imperialisme

 -> alleen deelname Eur. landen in invloedssfeer VS + Turkije

 4 sluiten bondgenootschappen:

 - gericht op collectieve veiligheid

 - 1949: oprichting Navo

 - VS, Canada, bijna alle West-Europese landen, Turkije

 - 1954: ZOAVO

 - verdragsgebied Zuid-Oost Azië

 - 1955: Cenvo

 - verdragsgebied Midden-Oosten

 5 opzetten militaire bases
 - o.a. Dtsld., It., Turkije, Filipijnen, Japan

-> 1955: Warschaupact

 - mil. samenwerking tussen SU en Oost-Europese landen

**Vrees in de VS voor verbreiding van het communisme neemt eind jaren ’40 toe**

- vrees VS versterkt door:

 - juni 1948: blokkade Berlijn

 -> instelling luchtbrug door VS en Eng.

 - 1949: ook atoombom SU

 - toen nog geen bommenwerpers en raketten om VS te treffen

 - 1949: communistisch worden China

 - Tsjang Kai-sjek (nationalistisch; westers-gezins) verslagen door

 Mao Tse-toeng (comm.)

 -> terugtrekking Tsjang op Taiwan

 **-** verwijt regering Truman: zou Tsjang onvoldoende hebben gesteund

**Truman past containment toe in Azië; oorlog in Korea**

- na comm. machtsovername in China ook toepassing containmentpolitiek in Azië:

 - Korea

 - conferentie Potsdam: Noord-Korea Russische invloedssfeer; zuiden Amerikaanse invloedssfeer

 - 1950: aanval Noord-Korea op Zuid-Korea

 -> ingrijpen VN-leger (vooral Amerikanen), steun zuiden

 - noorden gesteund door China

 - 1953: herstel invloedssferen

**Jacht op communisten in de VS onder leiding van McCarthy**

- 1950-1954: McCarthy-isme: jacht op communistisch gezinden

 - idee dat ook onder Am. overheid communisten actief zouden zijn

- 1952: verkiezing Eisenhower president (1953-1961) ; mogelijk door o.a.:

 - acties McCarthy

 - tegenslagen Korea-oorlog

- slachtoffer McCarthy vooral vooruitstrevende Democraten

- 1953-1954: ook aanval McCarthy op Republikeinen
 - verlies steun

 - 1954: motie van afkeuring tegen McCarthy

 - meeste slachtoffers onschuldig

**President Eisenhower voegt de dominotheorie toe aan het buitenlandse beleid**

- uitgangspunt buitenlands beleid: dominotheorie

 - indien Vietnam communistisch, dan ook buurlanden

 - 1954: nederlaag Fr. in Vietnam (Dien Bien Phoe)

 -> voorlopige verdeling Vietnam in comm. Noord-Vietnam;

 westers Zuid-Vietnam

 - voortzetting van strijd in Zuid-Vietnam door Vietcong

 -> 1956: overname strijd tegen comm. door VS

**De VS denken aan “massive retalliation” (massale vergelding)**

- dreiging inzet massale vergelding met kernwapens in geval van agressie door com.

 - Foster Dulles

 - afgezwakt einde jaren ’50; mogelijk SU om ook VS te treffen

**President Kennedy brengt een nieuw elan in de VS**

- 1957: lancering Spoetnik

 -> uitbreiding Amerikaans ruimteprogramma

 -> 1969: eerste Amerikaan op de maan

 - SU krachtige raketten, mogelijkheid treffen VS

- Kennedy: “VS onder Eisenhower in slaap gesukkeld”

**Kennedy wordt met nieuwe problemen geconfronteerd: de Berlijnse Muur en de Cubacrisis**

*De bouw van de Berlijnse Muur (1961)*

- 1961: bouw Berlijnse Muur

 - voorkomen van vluchtelingen vanuit DDR naar West-Duitsland

 - 1989: openstelling Berlijnse Muur

 - Kennedy niet uit op directe confrontatie met SU

*De Cuba-crisis (1962)*

- 1959: aan de macht komen Castro, werd communist

 - gesteund door Chroesjtsjov

- 1962: plaatsing Russische kernraketten op Cuba

 -> marine-blokkade Cuba

- dreiging kernaanval op SU indien kernaanval vanaf Cuba

 - akkoord:

 - belofte Kennedy geen aanval Cuba

 - belofte Chroesjtsjov terugtrekking Russische raketten van Cuba

-> door Cubacrisis:

 - aanleg hot line

 - afspraken beperken kernproeven in atmosfeer en onder water

**President Johnson gaat oorlogvoeren in Vietnam**

*Kennedy en Johnson zetten Eisenhowers beleid van steun aan Zuid-Vietnam voort*

- in Zuid-Vietnam Vietcong en Noord-Vietnamese leger actief

- navolging dominotheorie

 - voorkomen communistisch worden Zuid-Vietnam

 - steun democratie

- onder Kennedy militaire adviseurs, geen grondtroepen; weinig resultaat

- onder Johnson sturen van grondtroepen:

 - aanleiding: Tonkin-incident

 -> volmacht sturen grondtroepen

 -> ook uitbreiding troepen Noord-Vietnam -> escalatie oorlog

- overwinning VS bemoeilijkt:

 - bestuur Zuid-Vietnam ondemocratisch

 - 1963: staatsgreep leger Zuid-Vietnam

 - leger VS niet in staat guerrilla te bestrijden

 - verzet in en buiten VS tegen regeringsbeleid

 - eerste oorlog op tv

- Nixon (1969-1974)

 - terugtrekking troepen uit Vietnam

 - 1973: wapenstilstand

 - 1975: Zuid-Vietnam door Noorden veroverd

-> VS: heroverweging rol in de wereld