Norge før 1914

Innhold

[MOT INDUSTRISAMFUNNET – (Sammendrag) 2](#_Toc263017877)

[Det førindustrielle samfunnet i 1850 2](#_Toc263017878)

[Arbeidsforholdene i industrien 6](#_Toc263017879)

[På samfunnets skyggeside 6](#_Toc263017880)

[Jordbruk og fiske 6](#_Toc263017881)

[Fiskeriene i vekst 7](#_Toc263017882)

[INNFØRINGEN AV PARLAMENTARISMEN (1884) 8](#_Toc263017883)

[Parlamentarisme: 8](#_Toc263017884)

[Maktfordelingsprinsippet 8](#_Toc263017885)

[Riksrettsaken og parlamentarisme i 1884 10](#_Toc263017886)

[UNIONSOPPLØSNINGEN – (Sammendrag) 11](#_Toc263017887)

[Unionen med Sverige 11](#_Toc263017888)

[Konsulatsaken 11](#_Toc263017889)

[Mellomriksloven 11](#_Toc263017890)

[Riksakten 11](#_Toc263017891)

# MOT INDUSTRISAMFUNNET – (Sammendrag)

## Det førindustrielle samfunnet i 1850

**Industriell revolusjon startet ca 1750 i England. Industrialiseringen startet i Norge rundt 1850.**

**Norge var fattig på materiell velferd men stabile sosiale forhold. Ingen sult- og nød.**

**Norsk økonomi var utadrettet og knyttet til internasjonal økonomi.**

**Eksportvarer var trelast og fisk. Norge måtte importere korn, klær og matvarer.**

**På grunn av internasjonal industrialisering fikk norsk skipsfart en oppsving på 1800-tallet.**

**De første tekstilfabrikkene ble grunnlagt i Kristiania (Oslo) og Bergen i 1840-åra.**

**Jorda og havet var livsgrunnlaget for de fleste. Jordbruket var størst (ca ¾).**

**Det var selveiende bønder og husmenn.**

**Geografiske forskjeller i husmannsvesenet. Øst, vest, nord.**

**Befolkningen økte i 1850-årene. Ikke nok jord til alle. Folk dro til byene for å skaffe seg et levebrød. Noen også nordover til kysten for å fiske.**

**Embedsstanden (makteliten) skilte seg fra vanlige folk ved levestandar og livsstil. De snakket dansk med norsk uttale og brukte ofte latinske ord og uttrykk.**

**I byene var det rike kjøpmenn og rike håndtverkere som var makteliten. På landet var det prest og sorenskriver som utgjorde makteliten.**

**I Sør-Norge var handel, skipsfart og industri i fremgang. Trakk til seg mange unge menn og kvinner.**

**I bondesamfunnet var det store forskjeller mellom øst og vest, og mellom nord og syd. Husmannsvesenet. Dårlig i øst, bedre i vest. I nord måtte kvinnene ta seg av gårdsdrift, husdyrhold og hjemmearbeid mens mennene var på fiske i ukesvis.**

**På grunn av krigshandlinger (Napoleons-krigene rundt 1800) i Europa ble Norge skilt fra Danmark i 1814. Danskekongen gav Norge til Sverige. Norge fikk sin grunnlov i 1814 (på Eidsvoll). Det var svensk konge, men Norge kunne styre det meste selv. Ikke utenrikspolitikken.**

**Unionen med Sverige bestod frem til 1905.**

**I 1800 var innbyggertallet under 1 millioner. I 1850 ca 1,5 millioner. I 1900 ca 2,25 millioner.**

**Innbyggertallet økte og mange utvandret til Amerika.**

**Årsaken til den høye innbyggerveksten var at dødeligheten var gått ned.**

**Høyere levealder skyldtes tilgang på mer næringsrik mat (Poteter, sild og kjøtt). I tillegg også bedre tillgang på medisiner og vaksiner.**

**Omkring 1850 var 70% av befolkningen knyttet til jordbruket i kombinasjon med fiske eller tømmerhogst.**

**I 1860 årene var det krise i Jordbruket. Konkurranse med billig importert korn. (se s.42)**

**Folk flyttet mot kysten og mot byer og tettbebygde strøk.**

**I 1850 bodde en sjettedel av befolkningen i byer og tettbebygde strøk og på 1900 tallet var dette steget til en tredjedel.**

**Økt finske innvandringen til Nord-Norge i i 1860 årene på gr av krise og uår i Finnland. For både nordmenn og finner var det rike fiskeressurser og ledig dyrkbar jord i Nord-Norge.**

**Utvandringen til Amerika: Håp om høyere velstand. Også grunnet religiøs forfølgelse.**

**Etter 1865 ble utvandringen rene folkevandringen. Dette gjaldt nesten hele Europa. Ca 750.000 nordmenn flyttet til Amerika før 1.verdenskrig. Kun Irland hadde større utvandring.**

**I 1920 var det 1,2 millioner amerikanere av ren norsk avstamning. Nesten halvparten av innbyggertallet i Norge på den tiden.**

**I 1862 vedtok den amerikanske Kongressen ”Homestead Act”En lov som gav inntil 640 mål jord, nesten gratis, til amerikanske statsborgere eller de som søkte amerikansk stattsborgerskap.**

**Industrien og de nye næringene (andre halvdel 1800-tallet) hørte hjemme i byene. De sosiale omveltningene tok til i byene. Først på Østlandet, så Vestlandet og tilsist i Nord-Norge.**

**Regeringen ønsket å stimulere til modernisering og økonomisk vekst. De forsøkte seg på en poltikk de kalte økonomisk liberalisme.**

**I første halvdel av 1800-tallet vokste norsk skipsfart fordi utenrikshandelen økte. I årene etter 1850 opplevde norsk skipsfart en gullalder.**

**På 30 år steg tonasjen til det femdobbelte, og i 1880 hadde bare Storbritania og USA større flåter enn Norge.**

**Årsaken til skipseventyet skyldtes oppgangen i det internasjonale varebyttet, som igjen hadde sammenheng med at industrialiseringen skjøt fart i flere europeiske land.**

**Det betydde veldig mye for Norge at Storbritania opphevet Navigasjonsakten i 1850. Dva at at skip fra Norge og andre land kunne frakte varer til og fra britiske havner uavhengig av hvilket land varene kom fra eller skulle til (Frihandel).**

**Den mest utbredte eierformen var de såkalte partrederiene.**

**I 1880-årene slo dampskipene for alvor igjennom i internasjonal skipsfart. Dette førte til nedgang for seilskutenæringen og Norge startet opp dampskipsfart.**

**I det førindustrielle Norge var kommunikasjonen lite utbygd.**

**Folk måtte bruke hest og kjerre, gå eller ro.**

**Etter 1850 tallet kom flere dampskipsruter i drift langs kysten. Hurtigruta åpnet fastforbindelse mellom Nord- og Sør-Norge i 1893. Seile hele året. Trondheim-Tromsø som før hadde tatt 83 timer tok i 1894 bare 48 timer.**

**Grunnlaget for driften var de eventyrlige sildefangstene i Lofoten og Vesterålen. Hurtigruta fraktet også passasjerer, post og alle slags varer.**

**Jernbanen startet opp, først ute var ”Hovedbanen” i 1854 (Eidsvollbanen fra Eidsvoll til Kristiania.) Også en utbygging av veier.**

**Industrialiseringen = en del av en europeisk prosess.**

**I 1840 grunlegging av to tekstilfabrikker i Kristiania (Oslo) og Bergen. Produktene var ment for hjemmemarkedet.**

**I løpet av 1840-årene ble de første mekaniske verkstedene grunnlagt.**

**Det var også stor etterspørsel etter trelast, særlig til husbygging.**

**Nedgang i trelast-eksporten i 1870. Næringen rammet av nedgangstid i Europa.**

**Nye industrigreiner frem 1880-1900).**

**Aviser, bøker og papir dannet grunnlaget for den grafiske industrien.**

**Hermetikkindustrien, råvarer som sild og makrell, i fiskeindustrien.**

**Jernindistrien spilte en stor rolle. Denne var landetsstørste ved århundreskifte (1900).**

**Industrialiseringen var en del av en europeisk prosess.**

**Kjøp av spinne maskiner i England, Adam Hjort og Knud Graah. (Reiste til England for å skaffe seg kunnskaper om tekstilindustrien, og det de lærte satte de snart ut i livet)**

**Møtet mellom dem ble for ettertiden ståendesom et symbol på den moderne industriens fødsel i Norge.**

**Kort tid etter grunla de vær sin tekstilfabrikk i Kristiania (Oslo)**

**Dette var to av flere fabrikker som lå langs Akerselva, og snart fikk også Bergen sine spinnerier og veverier. (Produktene var ment for hjemmemarkedet i byer og tettsteder).**

**Normennene som grunnla de første tekstilbakrikkene importerte maskiner, kunnskap, fagfolk og råvarer fra Storbritania.**

**I løpet av 1840årene ble de første mekaniske verkstedene grunnlagt.**

**Industrigrunderne måtte begynne i det små og øke virksomheten ved hjelp av overskudd fra driften.**

**Det var også stor etterspørsel etter trelast, særlig til husbygging.**

**I slutten av 1870årene gikk trelast eksporten tilbake fordi næringen ble rammet av nedgangstiden i Europa.**

**Papirforbruket økte, pga større avisopplag.**

**På slutten av 1800-tallet økt nye industrigreiner frem. Aviser, bøker og papir dannet grunnlaget for den grafiske industrien.**

**Hermetikkindustrien, råvarer som sild og makrell.**

**Flere og flere begynte også å kjøpe bryggeri øl i stede for å lage selv.**

**Jernindistrien spilte en stor rolle. Denne var landetsstørste ved århundreskifte.**

**Stendersamfunnet**  **= Et privilegiesamfunn der noen mennesker hadde lovfestede fordeler fremfor andre.**

**Stendersamfunnet ble i andre halvdel av 1800-tallet erstattet av et klassesamfunn.**

**Klassesamfunn: En over-, middel- og underklasse (arbeiderklasse). Økonomisk og maktbaserte forhold.**

**I klassesamfunnet var mulighetene større for å skaffe seg velstand og rikdom.**

**Middelklasen i byene var i rask vekst. (funksjonærgrupper i industri og handel, lærere og mange ansatte i offentlig forvaltning.**

**Også de tradisjonelle handels og hånddverkergruppene gled inn i middelklassen middelklassen var mannsdominert.**

**Arbeiderklassen ble skapt av industrialiseriingen. Arbeiderklasse brukes vidt for å beskrive godt betalte håndverkere til dagsarbeidere og tjenestefolk.**

## Arbeidsforholdene i industrien

**Industriarbeid innebar en dramatisk forandring for folk som kom fra bondesamfunnet. Døgnrytme og årsrytme var annerledes i byene enn på landsbygda**

**Arbeidsuken hadde seks dager og daglig arbeidstid var 10-12 timer. I maskinindustrien varte skiftene 12timer. Maskinene gikk 24timer i døgnet.**

**Barnearbeid var utbredt. Dette viste en undersøkelse foretatt av regjeringen på 1870-tallet.**

## På samfunnets skyggeside

**Kun gamle, vanføre, sinsyke og foreldreløse hadde rett til offentlig støtte. Fordi situasjonen deres ikke var selvforskyldt.**

**Tiggere og omstreifer ble plasert i tvangsarbeid.**

**Mange fattige sendt på legd, det vil si sent som billig arbeidskraft på gårdene.**

**I 1900 kom ny fattig lov. Denne var nesten uforandret frem til 1965.**

**Denne loven påla kommunene å støtte fattige med penger eller varer. Det som drev fattigdommen på retur var økonomiske oppgangstider på begynnelsen av 1900-tallet. (Bedre mulighet for arbeid og inntekt)**

## Jordbruk og fiske

**Store forandringer, kallt det store Hamskiftet, etter 1850 innen jordbruk.**

**Hamskiftet gjaldt økonomiske, sosiale og kulturelle forhold.**

**Hamskiftet = Forandring i måten å drive jordbruk på (Mer maskiner)**

**Dette ga større salgsmulighet av kornet. (Billiger å fremdrive samt større fortjeneste)**

**I tillegg drev bøndene på Østlandet og i Trøndelag med trelast/tømmerdrift som tillegsnæring.**

**Fiskebøndene i Nord-Norge var knyttet til det internsjonale markedet, leverte fisk til Bergen og Trondheim. Klippfisk og tørrfisk ble eksportert til mellom- og sør-europa.**

**Fra 1870 økte folketallet i byene sterkt. Bybefolkningen trengte ferske jordbruksvarer. Rundt Kristiania fikk jernbanestrekningene stor betydning (frakt av varene).**

**Frihandelspolitikken kom til å bety mye for jordbruket. Kom klart til syne rundt kornkrisen på 1860årene. (Mye slutt på korndyrkning og mer satsning på husdyrshold). Åkrene ble sådd til med gress for å skaffe korn til dyrene og melkeproduksjonen økte. Utenlandsk korn hadde bedre kvalitet.**

**Bønder som drev kjøtt og melkeproduksjon slapp konkurranse fra utlandet.**

**Før tilhørte gårdene/jordene flere bønder uten noen klare retningslinjer på hvem som eide hva. En ny lov gjorde det enklere for bøndene å dele gårdene og jordene imellom seg, slik at de fikk hver sine områder.**

**Slåmaskinen er symbolet på det store hamskiftet. (En maskin = 5-10 mann)**

**Hesteriver, såmaskiner, jernploger og treskemaskiner er andre redskaper som gjorde arbeidet på gården enklere**

**På slutten av 1800-tallet skejdde det store forandringer for bøndene. Lettere å få lån mot pant i jorden/gården.**

**Mellom 1850 og 1900 ble jordbruksskoler grunnlagt, blant annet jordbruksskolen på Ås. Norge fikk landbruksdirektør, landbrukskomite og landbruksdepartement.**

**Østlandsbøndene stiftet en interesseorganisasjon i 1896, for å påvirke politiske avgjørelser. (Norsk Landmansforbund)**

## Fiskeriene i vekst

**Mellom 1850 og 1900 ble norsk fiskeeksport mangedoblet. Den voksende befolkningen ute i Europa trengte rimelige matvarer. Norge økte eksporten til Sør-Europa. Spania og Portugal var de viktigste kjøperlandene (Klippfisk og tørrfisk). Samtidig økte forbruket av fisk innenlands.**

**De viktigste fiskeslagene var sild og torsk.**

**Torsken ble foredlet til tørrfisk, klippfisk og tran. Fisk ble også lagt på is før den ble eksportert. Og hertmetikkfabrikkene vokste frem.**

**Fiskeriene var tett knyttet opp til bondesamfunnet. (i kystdistriktet)**

**Store penger å tjene for alle involverte på sesongfiskeriene i Lofoten.**

**Seil og årer var de viktigste fremdriftsmidlene før 1900. Deretter damp og bensindrevne motorer (Etter 1900).**

# INNFØRINGEN AV PARLAMENTARISMEN (1884)

**Frem til 1884 var Norge embetsmannstyrt med en eneveldig konge.**

**Parlamentarismen i Norge ble innført i 1884. Ble ikke praktisert før fra 1890-årene og ført inn i grunnloven først i 2007.**

## Parlamentarisme:

**Parlamentarisme er et styresett hvor folket velger et Storting (Parlament) hvor Stortinget (de folkevalgte) har kontroll over Regjeringen som er den utøvende makt.**

**Hvis et flertall i Stortinget vedtar at de ikke lenger har tillit til regjeringen, må den gå av.**

**I tillegg har vi domstolene som er den dømmende makt.**

**Parlamentarisme = Folkestyre.**

## Maktfordelingsprinsippet

Stortinget gir lov, men domstolen dømmer i den enkelte sak

Maktfordelingen skulle redusere faren for maktmisbruk og maktkonsentrasjon på grunn av tredeling

1. **Lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt = Stortinget (de folkevalgte).**
2. **Utøvende makt = (Kongen og Regjeringen)**
3. **Dømmende makt = (Domstolene)**

**Stortinget (Parlamentet) er folkevalgt og kontrollerer Regjeringen som har den utøvende makten.**

**Fra 1814 var Norge et enevelde (Konge på topp) med en embetsmann stat.**

**Kongen valgte selv regjeringsmedlemmer uten hensyn til sammensetningen av stortinget.**

**Regjeringsmedlemmene trengte ikke møte i stortinget og unngikk derfor debatt/kritikk fra Stortinget.**

**Stortinget vedtok skatter og avgifter men kongen kunne nedlegge utsettende veto mot disse vetakene.**

**Etter 1814 var det en maktkamp mellom konge og storting og etter 1850 vokste motstanden mot embetsmannstaten.**

Kjente **motstandere av Embedsmannsstaten** var:

* + **OLE GABRIEL UELAND** (leder av bondebevegelsen)
  + **SØREN JAABÆK** (Venstre)
  + **JOHAN SVERDRUP**(Venstre)

**I 1860 årene var det flest bønder på stortinget. De dannet bondevennene som ble støttet av både bønder byfolk og funksjonærer, etc.**

**Partiet Venstre støttet bondevennene fra 1884.**

## Riksrettsaken og parlamentarisme i 1884

* En lang strid om hvorvidt regjeringsmedlemmene skulle møte i Stortinget, ble avgjort i 1884.
* Stortinget vedtok tre ganger en grunnlovsendring som ga regjeringsmedlemmene adgang.
* Kongen la ned veto tre ganger.
* Stortinget kunne ikke gjøre noe med kongen, men stilte regjeringen for [riksrett](http://www.stortinget.no/no/Stottemeny/Ordbok/?wid=186) for å ha nektet å iverksette et stortingsvedtak.
* Regjeringen Selmer ble fradømt sine embeter.
* Kongen ble tvunget til å utnevne opposisjonens leder Johan Sverdrup fra Venstre til statsminister i en regjering med støtte fra flertallet i Stortinget.

**Parlamentarismens far = Johan Sverdrup (Venstre)**

**Utsettende Veto = Kongen kan nekte å godta en lov inntil tre ganger.**

* **Nedlegge Veto = Nekte**

# UNIONSOPPLØSNINGEN – (Sammendrag)

## Unionen med Sverige

**1870 -1880 var Norge preget av en nasjonalistbølge og ønsket likestilling med Sverige.**

**Norge var fra 1814 utenrikspolitisk underlagt Sverige. Svensk konge og utenriksminister. Til dels norsk selvstyre innenriks.**

Konsulatsaken **– Norge ønsket eget konsulat for å styre skipsfartsaker i utlandet. Ikke godkjent av Sverige. Spent stemning mellom Sverige og Norge. Dette var utløsende faktor for unionsoppløsningen.**

**Enkelte svenske politikere ønsket å innvadere Norge. Norge rustet opp hæren, kjøpte en moderne panserskipsflåte fra England og bygde grensefestninger mot Sverige.**

Mellomriksloven **– Avtale som sikret frihandel mellom Sverige og Norge. Sverige sa opp denne i 1895. Dermed forsvant Norges økonomiske fordeler i unionen.**

**Stortinget vedtok en egen konsulatlov i mai 1905. Svensk konge Oscar II nektet å godta denne. Regjeringen la ned vervene sine i protest. Kongen godtok ikke dette og han ble avsatt av et samlet norsk storting.**

Riksakten **– En lov underskrevet av Sverige og Norge sa at begge parter måtte være enige i en unionsoppløsning. Dermed brøt Stortinget grunnloven (noe av Riksakten var også med i grunnloven av 1814) den 7.juni 1905.**

**Både i Norge og Sverige var det en økende demokratisering både økonomisk og sosialt. Svenskene som ønsket å invadere Norge var i fåtall.**

**England og Frankrike ønsket beholde unionen. Redde for at Sverige skulle gå i allianse med Tyskland. Tyskerne ønsket også en svensk-norsk union. De torde ikke støtte Sverige av redsel for et angrep fra Russland som svenskene hadde et spent forhold til.**

**Da unionsoppløsningen var et faktum, støttet England Norge på grunn av handelsinteresser og gamle bånd.**

**Stormaktene ønsket en fredlig løsning i den svensk-norske konflikten. Dette var god hjelp for en fredlig oppløsning av unionen.**

**Brudd i forhandlingene om grensefestningene, førte til mobilisering fra begge sider. Militært sett var svenskene overlegne. Endel nordmenn ønsket krig for å unngå ydmykelsene i forhold til forhandlingene.**

**Da spenningen var på topp kom svenskene med et tilbud til Norge om en unionsoppløsning mot at Norge skulle rive de fleste grensefestningene og at det skulle opprettes en demilitarisert sone.**

**Etter mange forhandlinger mottok Stortinget i 27.oktober 1905 en offisiell melding om at kong Oscar II sa fra seg retten til den norske tronen og anså unionen som oppløst.**