**Leven in steden**

**Docentenhandleiding  
  
Eindtermen:**

Domein D: Ontwikkelingsland (Brazilië)

Subdomein D1: Gebiedskenmerken

9. De kandidaat kan gebiedskenmerken van een ontwikkelingsland beschrijven en analyseren.

Het betreft:

91. sociaalgeografische en fysisch-geografische kenmerken van het betreffende ontwikkelingsland (Brazilië)

9a 2. Sociaalgeografische kenmerken van Brazilië

In dit verband kan de kandidaat:

- Economische, sociaal-culturele en politieke kenmerken van Brazilië beschrijven en aan elkaar relateren;

- Verschillende toekomstscenario’s van Brazilië beschrijven en onderbouwen.

U laat de leerlingen de vragen van de Instaptoets en Stap 1-4 individueel toen. Trek er 1¾ les voor uit.

Daarna laat u de leerlingen individueel de vragen van de eindtoets maken. Geef ze er ¼ les de tijd voor.

Of u laat de leerlingen een bestemmingsplan maken voor het verbeteren van de woonomstandigheden in een van de volgende zes favelas in Rio de Janeiro: Rocinha, Vidigal, Mare, Providéncia, Alemão en Santa Marta. Voor deze activiteit ruimt u ½ les in.

Het is de bedoeling dat dat het na het uitvoeren van dit plan niet meer uitmaakt qua comfort of je nu in deze woonwijk woont of in een gewone woonwijk elders in de stad. In het plan moet worden aangegeven welke maatregelen worden genomen om dit doel te bereiken en wie deze maatregelen moet helpen uitvoeren (zie het schema in Stap 4).

Voor het maken van dit eindproduct is het aan te bevelen dat de leerlingen Google Earth gebruiken want hiermee kun je zien hoe de favelas er nu bij liggen.

U deelt de klas in zes groepen in en geeft elke groep een van de zes favelas om er het plan voor te maken.

Als iedereen klaar is, beoordeelt u de opgestelde bestemmingsplannen op de volgende punten:

- Is het plan helder?

- Zijn de voorgestelde maatregelen in dit plan haalbaar?

**Antwoorden op vragen van de Instaptoets**:

1. **De mechanisatie op het platteland was een belangrijke oorzaak van urbanisatie.  
   KB:**[Industralisatie, mechanisatie en urbanisatie](https://maken.wikiwijs.nl/87227)
2. Groeikernen  
   **KB:**[Industralisatie, mechanisatie en urbanisatie](https://maken.wikiwijs.nl/87227" \l "!page-2510792)
3. Slaapsteden  
   **KB:**[Industralisatie, mechanisatie en urbanisatie](https://maken.wikiwijs.nl/87227" \l "!page-2510792)
4. Agglomeratie  
   **KB:**[Industralisatie, mechanisatie en urbanisatie](https://maken.wikiwijs.nl/87227" \l "!page-2510794)
5. 10.000.000  
   **KB:**[Industralisatie, mechanisatie en urbanisatie](https://maken.wikiwijs.nl/87227" \l "!page-2510794)

**Antwoorden op vragen van Stap 1:**

1. Omstreeks 1930.
2. Rond 1990
3. De verstedelijkingsgraad nam tot 1930 langzaam toe, werd na 1930 snel hoger om na 1890 langzamer toe te nemen. Het verstedelijkingstempo was tot 1930 laag, tussen 1930 en 1990 hoog en daarna weer laag.
4. Vanaf 1930 zijn veel werkloze plattelandsbewoners naar een stad verhuisd om daar werk te zoeken want juist in steden is al die nieuwe werkgelegenheid ontstaan.
5. De industrie, die in twee regio’s in geconcentreerd, heeft ijzererts en andere delfstoffen nodig om te draaien en die moeten van elders worden aangevoerd. En producten uit de twee grote industriegebieden moeten naar consumenten overal in het land kunnen worden vervoerd.

**Antwoorden op vragen van Stap 2:**

1. Een favela ontstaat als plattelandsbewoners een braak liggend terrein aan de rand van een grote stad illegaal in bezit nemen en er hun woning bouwen met materialen die voorhanden zijn. Favelas zijn vooral te vinden in Rio de Janeiro en São Paulo. De eerste favelas werden na de afschaffing van de slavernij in 1888 gebouwd door Afrikanen die als slaaf uit Afrika waren gehaald om in Brazilië te werken en na 1888 vrij waren. Maar de meeste favelas zijn ontstaan tussen 1940 en 1980 toen er sprake was van een enorme migratie van plattelandsbewoners naar steden. Een uitgebreide uitleg over het ontstaan van en het leven in favelas staat op <https://www.britannica.com/topic/favela> (Engelstalig). Zie ook het eerste gedeelte (begin tot 1,50 minuten) van de YouTubefilm over favelas die in Stap 2 is opgenomen.
2. Die is beperkt voorhanden. Daardoor is er weinig plek voor bewoners om zich te vermaken.
3. De bewoners van Rocinha hebben gezamenlijk een eigen bestuur van hun wijk opgezet dat helpt bij het uitvoeren van publieke werken en het beheren en aanwenden van middelen om de wijk draaiende te houden en te verbeteren.
4. Als voorbeelden worden genoemd:

* een boomgaard aanleggen die fruit oplevert;
* centra oprichten en beheren waar mensen kunstzinnige vaardigheden leren en die beroepskunstenaars ondersteunen bij het maken van kunst die het leven in favelas verbeeldt;
* foto’s maken van het dagelijks leven in de favela om mensen die niet in een favela wonen duidelijk te maken hoe het is om in zo’n sloppenwijk te wonen en om misstanden in favelas aan de kaak te stellen.

1. In sommige favelas maken bendes de dienst uit die zich bezighouden met drugshandel en geweld niet schuwen om hun machtspositie en werkterrein te verdedigen en uit te breiden. Het lukt de autoriteiten niet om de macht van deze bendes definitief te breken.
2. Bij dit optreden van de politie worden talloze mensen gedood door politieagenten. Het optreden van de politie was extreem gewelddadig en liep veelvuldig uit op schietpartijen met alle gevaar van dien.
3. Nieuwsmedia besteden vooral aandacht aan gewelddadige confrontaties tussen politie en drugsbendes in favelas en weinig aandacht aan andere aspecten van het leven in favelas zoals, met name, hoe bewoners van deze wijken op creatieve manier weten stand te houden ondanks dat de overheid niets doet om hen te helpen.

**Antwoorden op vragen van Stap 3:**

1. Die wordt hoger, of anders gezegd, mensen voelen zich steeds onveiliger in de stad.
2. Forensenverkeer wordt grotendeels tegengehouden want alleen bewoners van de wijken kunnen zonder meer hun wijk uit om naar het werk te gaan en na werktijd hun wijk weer in. De straten in de ommuurde woonwijken zijn dus minder druk, en ook veiliger. De privacy van bewoners wordt beter gewaarborgd als niet iedereen hun wijk, en hun woning zonder meer kan bezoeken. Wijkbewoners zijn meer geneigd om hun woning goed te onderhouden en erop te letten dat hun buren dat ook doen, zodat de kwaliteit van huisvesting en woonomgeving omhoog gaat.
3. De bescherming tegen gevaar door andere stadsbewoners van buitenaf valt soms tegen, bijvoorbeeld omdat er geen toezicht op wie de wijk binnen probeert te komen. Bovendien worden ook door bewoners van ommuurde woonwijken zelf misdrijven gepleegd wat verder afbreuk doet aan de veiligheid in de wijk. De prijzen van woningen in een wijk stijgen als de wijk ommuurd wordt. Zelfs als je een woning in een ommuurde wijk kunt betalen, dan is het moeilijk om er een te kopen, omdat het aanbod schaars is. Ten slotte komt onderhoud van straten en openbare ruimte in een wijk voortaan voor rekening van de bewoners zelf als de wijk wordt afgegrendeld; de gemeente bekostigt het niet

Deze voor- en nadelen van wonen in een ommuurde wijk worden onder meer beschreven op Pros and Cons of Gated Communities’ op <https://www.thetruthaboutrealty.com/pros-and-cons-of-gated-communities/>.

1. A. Ja.  
   B. Nee.

**Antwoorden op vragen van Stap 4:**

1. Van herstructurering want er is dan sprake van verbeteringen die worden aangebracht aan bestaande bebouwing.
2. Overheid, projectontwikkelaars en bouwondernemingen.
3. Bij *Cities Alliance* zijn ook organisaties aangesloten die (mede)gefinancierd worden door donateurs.

**Antwoorden op vragen van de Eindtoets:**

1. A. Veel plattelandsbewoners raakten zonder werk en trokken daarom naar steden om werk te zoeken en tegelijkertijd kwamen in steden in Brazilië een omvangrijke industrie en dienstensector op met alle nieuwe werkgelegenheid van dien.

B. Plattelandsbewoners konden toen vaak geen woning vinden in de stad en bouwden op braakliggende terreinen in en aan de rand van steden zelf woningen met materialen die ze hadden gestolen of gevonden.

C. In 1888 werd in Brazilië de slavernij afgeschaft en werden alle slaven vrij. Daarna hebben sommige ex-slaven favelas gebouwd in steden.

1. Er moeten landbouwproducten van het platteland naar steden worden vervoerd, Fabrieken in industriegebieden hebben grondstoffen van elders in het land nodig om te kunnen draaien en hun producten moeten overal in het land kunnen worden aangeboden en verkocht aan consumenten.
2. Favelas stonden bekend om het vele geweld en de grote kans om slachtoffer te worden van een misdrijf. En inderdaad was er in die woonwijken sprake van een geringe sociale en objectieve veiligheid. Bewoners van andere wijken in de stad kregen door uitvoerige en berichtgeving over geweld en misdrijven in favelas de indruk dat de hele stad onveilig was, dus was er sprake van een geringe subjectieve veiligheid in de hele stad. Daarom besloten steeds meer bewoners om van hun woonwijk een ommuurde wijk te maken om de subjectieve en objectieve veiligheid in hun woonomgeving te vergroten.
3. Beide soorten woonwijken zijn in meerdere of mindere mate zelfvoorzienend en ook is in beide soorten woonwijken de sociale cohesie sterk.
4. A. In het jaar waarin je deze les maakt, vertonen grote Braziliaanse steden een afwisselend beeld van woonwijken die er ordelijk uit zien met stenen woningen met meerdere etages, flats, een netwerk van straten en open plekken als speelplaats, sportterrein en parken en van favelas, woonwijken met kleine, dicht opeengepakte woningen die gemaakt zijn van golfplaat, hout en allerlei afval. Tot 2050 zouden de favelas steeds meer op de overige woonwijken gaan lijken tot de favelas helemaal veranderd zijn in gewone woonwijken en niet meer van de overige woonwijken te onderscheiden zijn.

B. Woningverbetering is herstructurering en aanleg van voorzieningen en goede straten stadsvernieuwing.

1. A. In 1988 heeft Brazilië een nieuwe grondwet gekregen waarin het recht op (goede) huisvesting is opgenomen en de regering wordt gehouden aan de plicht om iedere Braziliaan goede huisvesting te geven. Enkele jaren daarvoor had de militaire dictatuur plaatsgemaakt voor een democratisch gekozen burgerregering. Onder leiding van de PMDB, de Partij van de Braziliaanse Democratische Beweging, waarin de linkse partijen waren georganiseerd, werd de nieuwe grondwet opgesteld.

B. De City Alliance.

1. A. De informele sector is ontstaan omdat veel mensen die van het platteland naar een stad verhuisden, geen werk konden vinden. De informele sector is vooral te vinden in de favelas waar nieuwe stadsbewoners kwamen te wonen.

B. Ze komen veel kinderen tegen die op straat wat proberen te verdienen. Overigens zijn het niet alleen kinderen, maar ook veel volwassenen, die zich op die manier proberen staande te houden.

**AFBEELDINGEN**

Stap 1:

satellietfoto-belo-horizonte, link <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Belo_Horizonte%2C_Minas_Gerais%2C_Brzil_satellite_shot.JPG>

Stap 2:

Rocinha-rio-de-janeiro, link <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/1_rocinha_favela_closeup.JPG>

Stap 3:

tweewerelden, ink <https://hayleyfearnley.files.wordpress.com/2015/01/brazil-rich-and-poor.jpg>

Stap 4:

zelfbouw-lapaz, link <https://geografie.nl/sites/default/files/styles/image_dynamic_height/public/Lindert4.jpg?itok=LiYfF14t>