Industri i Danmark

Fra Torben P. Andersen: ”Historiens kernestof” , s. 119-125

1. Hvornår blev Danmark industrialiseret ..?
2. Hvad kunne Danmark eksportere og til hvem ?
3. Hvad forstår du ved begrebet en ’markedsøkonomi’ ?

## Landboreformerne

1. Hvad var målet med / baggrunden for landboreformerne?
2. Hvad vedtaget landboreformerne og hvad var det vigtigste indhold i reformerne?
	1. …
	2. …
	3. …
3. Hvorfor gik mange bønder fallit i 1820’erne og 30’erne ?
4. Hvorfor gik det herefter godt for landbruget igen ?

## Andelsbevægelsen

1. Se billedet øverst s. 121 – Hvorfor tror du man anvendte børn i cigarfabrikkerne?
2. Hvad er specielt ved ejerforholdene i de danske slagterier og mejerier?
3. Prøv at forklare hvorfor partiet Venstre spillede en stadig større rolle i dansk politik i slutningen af 1800-tallet ?
4. Hvem fik ikke direkte glæde af landboreformerne ..?
5. Hvordan medvirkede landboreformerne og landbrugsudviklingen til at fremme markedsøkonomien / kapitalismen?

## Arbejderklassen

1. Hvilken ny social klasse opstår med industrialiseringen ..? 😉
2. Hvordan organiseres denne klasse ..?
3. Hvad er arbejderklassens krav ?

## Socialismen

1. Hvad er det som arbejderklassen mangler i de borgerlige revolutioners krav om ”*Frihed, lighed og broderskab*” - hvilken form for lighed mangler ..?
2. Hvem grundlagde den politiske ideologi : socialisme
3. Hvordan er for Karl Marx karakteristisk for alle samfund gennem historien ?
4. Hvordan foregår udbytningen af arbejderne under kapitalismen ?
5. Hvad er socialismens mål?
6. Hvornår dannes den første internationale arbejderorganisation og hvad hedder den?
7. Med hvilke midler ville den danske arbejderbevægelse forbedre arbejdernes vilkår ?
8. Hvilken ny strategi / metode diskuteres efter år 1900 ?

## Uddrag fra det Kommunistiske Manifest (1848):

*”Alle hidtidige samfunds historie er en klassekampens historie. Fri mand og slave, patricier og plebejer, baron og livegen, lavsmester og svend, kort sagt undertrykkere og undertrykte har stået i stadig modsætning til hinanden, har - snart skjult , snart åbenlyst - ført en uafbrudt kamp.*

*En kamp, der hver gang er endt med en revolutionær omformning af hele samfundet eller med de kæmpende klassers fælles undergang….*

*Det moderne borgerlige samfund har ikke ophævet klassemodsætningerne.*

*Hele samfundet spalter sig mere og mere i to store fjendtlige lejre, i to store klasser, der står direkte i modsætning til hinanden: Bourgeoisiet og Proletariatet …*

*De tidligere små middelstandsfolk, de små industridrivende, småhandlende og små rentenydere, håndværkere og bønder, alle disse klasser synker ned i proletariatet…*

*Med storindustriens udvikling bliver også selve grundlaget for bourgeoisiets måde at producere og tilegne sig produkterne på slået bort under det.*

*Det producerer først og fremmest sine egne banemænd. Bourgeoisiets undergang og proletariatets sejr er lige uundgåelige. ”*