**“Spinnen en Weven” deel 1 – samenvatting voor (zieke) leerlingen**

**(Versie 20211129)**

**Neem de titel en onderstaand stuk over in je periodeschrift.**

**“Spinnen en weven”.**

Al honderden jaren lang moesten arme boeren bijverdienen door ’s avonds te spinnen en te weven. Meestal spon de boerin en de boer zat achter zijn weefgetouw.

Na de Vrede van Münster van 1648 (na onze 80-jarige oorlog en na de Duitse 30-jarige oorlog) werden veel meer baby’s geboren en er kwam meer welvaart. Gevolg: stijgende vraag naar kleding in heel Europa.

Vooral in Engeland verlieten wevers hun boerderijen en verhuisden naar de steden, waar meer geld te verdienen was.

Om makkelijker aan garen te komen lieten de wevers ook de spinsters naar de stad komen. Die weden ondergebracht in spinhuizen, ook garen-manufacturen genoemd. Daarin zit het Engelse woord “*factory*”, wat fabriek betekent. Zo ontstonden de eerste textielfabrieken en een fabrieksbevolking, ook wel “*proletariaat*” genoemd. Spinners moesten wel tot 16 uur per dag spinnen, voor een mager loon. Zij woonden en sliepen in de fabrieken. Maar ook de wevers hadden het zwaar.

In de 17e eeuw vond John Kay het “snelscheepje” uit, waarmee garen razendsnel heen en weer kon op het weefgetouw. Wevers konden nu twee keer zoveel stof weven als eerst in dezelfde tijd. Maar de wevers dachten: *“Dan is dus maar de helft van de wevers nodig voor dezelfde hoeveelheid stof. De helft van ons zal werkeloos te worden.”* Ze weigerden van de nieuwe uitvinding gebruik te maken.

Waar de wevers geen rekening mee hielden, was de toegenomen vraag naar kleding. Geleidelijk aan merkten de wevers, dat niemand van hen werkeloos werd. In tegendeel: door de toegenomen vraag naar mooie, rijke kleding, moesten ze steeds meer stof weven. Maar nu ontbrak het aan garen, omdat de spinners niet nog meer garen konden spinnen dan ze al deden.

Om dit probleem op te lossen, werd in 1751 een prijsvraag uitgeschreven voor iemand die een spinnenwiel kon uitvinden dat zes draden tegelijk kon spinnen. Je kon er Pond Sterling 50,00 mee winnen; toen een enorm bedrag. Maar dat spinnewiel moest wel geschikt zijn voor katoen. Men kon namelijk niet ineens zes keer zoveel schapen laten grazen voor wol, maar wel zes keer zoveel katoenplantages in Noord Amerika aanleggen met zwarte slaven die uit Afrika gehaald werden. Zo kwam de slavenhandel op gang, werd er meer katoen naar Engeland gestuurd, moesten arme spinners en arme wevers méér kleding maken voor de rijke mensen, die een steeds maar grotere behoeft aan kleding kregen…….

Maar de spinners dachten: “Als een spinmachine komt, die zes draden tegelijk kan spinnen, dan worden vijf van de zes van ons werkeloos.” Ook zij begrepen niet, dat de toegenomen vraag naar kleding hen niet brodeloos zou maken.

**0-0-0-0-0-0**