Oefenexamenopgave

bij **H15-16** Seneca MW **vwo**

*Deze examenopgave past het beste bij H15 en H16 en daarnaast over enkele kernconcepten.*

**Aanwijzing voor docent: deze oefenopgave is gebaseerd op examenopgave 3 van het vwo pilot examen 2018, eerste tijdvak. Deze opgave kan gebruikt worden nadat hoofdstuk 15 en 16 van Seneca maatschappijwetenschappen vwo zijn behandeld én de leerlingen alle kernconcepten en hoofdconcepten kennen. Achtereenvolgens vindt u hier de opgave met vragen (aangepast), de oorspronkelijke bronnen van het examen en het (aangepaste) correctievoorschrift.**

**Eventuele aanpassingen hebben ten doel om een oefening of toetsopgave op te leveren die gebaseerd is op oude eindexamenopgaven maar die passen bij de methode Seneca. Deze aanpassingen zullen zo minimaal mogelijk zijn, zoals het weg laten van een vraag zodat de opgave past bij een beperkte set aan hoofdstukken van Seneca. Of het aanpassen van een vraag omdat bijv. de definitie van een kernconcept vanaf de syllabus 2015 (v.a. examen 2017) is veranderd. Deze veranderingen worden in het CorrectieVoorschrift beschreven.**

**Let op! De nummering van de opgaven en bronnen is identiek aan die van het eindexamen en bewust niet aangepast omdat u uiteraard zelf uw toetsen en oefeningen vormgeeft. Zo weet u alles terug te vinden in het oorspronkelijke examen. Als u deze opgaven inzet bij toetsen dient u dus zelf eventueel de nummering aan te passen in opgaven, bronnen en correctievoorschrift.**

*Disclaimer: Dit materiaal is een product van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in beheer bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) te Utrecht. Het CvTE accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van dit materiaal op welke manier dan ook. Het CvTE heeft conform de wettelijke bepalingen en voor zover mogelijk het auteursrecht op in dit materiaal gebruikt (bronnen)materiaal geregeld. Diegene die desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met het CvTE. Dit materiaal is vrij te gebruiken voor eigen oefening, studie of privégebruik, alsmede schoolgebruik op niet-commerciële basis. Voor alle andere toepassingen geldt dat het gebruik van in dit product verwerkt (bronnen)materiaal niet is toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden. Op eventueel aangepast werk dient duidelijk vermeld te worden dat er sprake is van een aanpassing van een product van het CvTE. Elke schijn van bemoeienis of goedkeuring van het CvTE met betrekking tot het nieuwe materiaal dient te worden uitgesloten.*

Geen examen zonder (constructieve) kritiek! We hebben NVLM verzocht om [de oude verslagen examenbesprekingen](https://nvlm.nl/onderwijs/examens/examenbesprekingen/) online beschikbaar te stellen zodat u ook kunt zien hoe de kleine groep pilot docenten aankeek tegen sommige vragen.

**Aanwijzing voor de kandidaat**

Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen beantwoorden.

**Opgave 3 Het Arctisch gebied**

*Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 uit het bronnenboekje.*

**Inleiding**

Deze opgave gaat over de betrekkingen tussen staten en organisaties in het noordpoolgebied, ook wel het Arctisch gebied genoemd.

*Gebruik tekst 2.*

In tekst 2 staat hoe de Arctische Raad is georganiseerd.

1p **14**  Is de Arctische Raad een voorbeeld van supranationale of intergouvernementele samenwerking?

* Geef het citaat uit tekst 2 waar deze vorm van samenwerking uit blijkt.

*Gebruik tekst 2.*

Er zijn verschillende machtsbronnen te onderscheiden, zoals economische.

4p **15** Beredeneer met een **ander** soort machtsbron welke raad meer macht heeft: de Arctische Raad of de VN Veiligheidsraad. Gebruik in je

redenering:

* een kenmerk van de VN Veiligheidsraad;
* een kenmerk van de Arctische Raad uit tekst 2;
* de omschrijving van de gekozen soort machtsbron;
* het kernconcept macht.

Noem in je antwoord de naam van de soort machtsbron.

*Gebruik tekst 2.*

Verhoudingen tussen staten kunnen verklaard worden met behulp van theorieën.

4p **16**  Noem twee kenmerken van liberale theorieën die te herkennen zijn in

de verhoudingen tussen staten zoals beschreven in tekst 2.

* Leg voor elk kenmerk uit dat het te herkennen is in tekst 2. Gebruik in je uitleg bij elk kenmerk een voorbeeld uit tekst 2.

*Gebruik tekst 2.*

2p **17** Leg uit dat er een verschil is tussen representatie en representativiteit van de Arctische inheemse bevolking bij de besluitvorming in de Arctische

Raad. Gebruik in je uitleg:

* de kernconcepten representatie en representativiteit;
* bij elk kernconcept een voorbeeld uit tekst 2.

*Gebruik tekst 2.*

2p **18** Leg uit dat de Arctische Raad een politieke institutie is. Gebruik in je uitleg:

* het kernconcept politieke institutie;
* een voorbeeld van het kernconcept politieke institutie uit tekst 2.

*Gebruik tekst 3.*

In tekst 3 staat dat verschillende staten claims leggen op het Arctisch gebied.

2p **19** Leg op grond van tekst 3 uit of er over die claims **wel** of **geen** conflict is.

Gebruik in je uitleg:

* het kernconcept conflict;
* een voorbeeld van het kernconcept conflict uit tekst 3.

*Gebruik tekst 3.*

De CLCS is de Commission on the Limits of the Continental Shelf. Deze commissie doet aanbevelingen over de vaststelling van de buitengrenzen van het continentaal plat. Stel dat je onderzoekt of de CLCS politiek

gezag heeft.

1p **20** Formuleer een onderzoeksvraag om te onderzoeken of de CLCS politiek gezag heeft. Gebruik in je onderzoeksvraag de omschrijving van het

begrip politiek gezag. *Je mag de woorden ‘politiek’ en ‘gezag’* ***niet***

*gebruiken.*

einde vragen 

**Opgave 3 Het Arctisch gebied**

**tekst 2**

**Arctische Raad**

**Wat is de Arctische Raad?**

De Arctische Raad is het

belangrijkste (…) forum voor het stimuleren van samenwerking,

5 coördinatie en interactie tussen de Arctische staten (het noordpool-

gebied), de inheemse bevolking en andere bewoners. De Raad houdt

zich bezig met gemeenschappelijke

10 kwesties en met name met onder-

werpen als duurzame ontwikkeling en milieubescherming in het noordpool- gebied.

**Wie nemen er deel?**

15 In de Verklaring van Ottawa zijn de volgende landen opgenomen als

leden van de Arctische Raad: Canada, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Rusland,

20 Zweden en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er zes organisaties die de inheemse bevolking van het

noordpoolgebied vertegenwoordigen, die de status van Permanente

25 Deelnemer hebben. De categorie Permanente Deelnemer is in het

leven geroepen om actieve deelname van en afstemming met de inheemse bevolking van het noordpoolgebied

30 binnen de Raad te waarborgen. (…) Landen die niet tot het noordpool-

gebied behoren evenals inter-

gouvernementele, interparlementaire,

mondiale, regionale en niet-

35 overheidsinstellingen kunnen de

status van observator krijgen als de Raad vaststelt dat zij een bijdrage

kunnen leveren aan zijn werk. Deze observatoren leveren vooral een

40 bijdrage binnen werkgroepen. (…)

**Hoe werkt het?**

De analyses en aanbevelingen van de Raad worden gedaan door de werkgroepen. Beslissingen van de

45 Arctische Raad worden genomen op basis van consensus tussen de acht Arctische Staten met intensieve raad- pleging en betrokkenheid van de

Permanente Deelnemers. (…)

50 **Wat doet de Raad niet?**

De Arctische Raad is een forum en heeft geen programmabudget. Alle projecten en initiatieven worden

gesponsord door een of meer

55 lidstaten. Sommige projecten

ontvangen ook steun van andere entiteiten. De Arctische Raad legt haar richtlijnen, analyses en

aanbevelingen niet op en kan dat ook

60 niet. Die verantwoordelijkheid ligt bij elke individuele Arctische Staat. Het mandaat van de Arctische Raad

zoals beschreven in de Verklaring van Ottawa sluit militaire veiligheid

65 expliciet uit.

*bron:* [*www.arctic-council.org,*](http://www.arctic-council.org/) *2015*

**tekst 3**

**VN Zeerechtverdrag en claims in het Arctisch gebied**

Kuststaten kunnen claims leggen op de zeebodem voorbij de 200 zeemijl zone tot maximaal 350 zeemijl van de basislijn wanneer zij kunnen

5 aantonen dat dit gebied deel is van hun continentaal plat1).

Op basis van het VN Zeerecht-

verdrag is de Commission on the Limits of the Continental Shelf

10 (CLCS) opgericht, die aanbevelingen doet betreffende de vaststelling van de buitengrenzen van een

continentaal plat. Kuststaten dienen hun claims op een continentaal plat

15 voorbij de EEZ2), dat tot 200

zeemijlen vanaf de kustlijn reikt, voor te leggen aan de CLCS.

Rusland heeft in 2001 een officiële claim ingediend op een (groot) deel

20 van het Noordpoolgebied,

Noorwegen in 2006 en Denemarken in 2014. Naar verwachting zal ook Canada nog een claim indienen. De

belangrijkste geschillen in het gebied

25 hebben betrekking op de deels overlappende claims van de

verschillende landen, zoals de

Lomonosovrug, die door Rusland, Canada en Denemarken als

30 onderdeel van hun continentaal plat wordt gezien. De overlappende

claims van deze Arctische kuststaten dragen bij aan het beeld van een

‘Arctic scramble’3), maar tot nu toe

35 houden alle Arctische staten zich aan het VN Zeerechtverdrag en is er

geen reden om aan te nemen dat dit zal veranderen.

*naar: Nederlandse Polaire Strategie, 2016*

noot 1 continentaal plat = het gedeelte van een continent dat onder water staat noot 2 EEZ = exclusieve economische zone

noot 3 scramble = landjepik, wedstrijdje, stoelendans

Einde bronnen 

**Opgave 3 Het Arctisch gebied**

1. **maximumscore 1**

*Intergouvernementele besluitvorming herkennen. § 16.2*

Intergouvernementele samenwerking. Citaat: “Beslissingen van de Arctische Raad worden genomen op basis van consensus tussen de acht Arctische Staten” (r. 44-47).

1. **maximumscore 4**

*Kennis van de macht en werking van de VN-veiligheidsraad, de gevolgen herkennen dat de Arctische Raad intergouvernementele besluitvorming hanteert en het kernconcept macht. Seneca vwo deel 3, § 15.2.*

een juist antwoord bevat:

* een kenmerk van de VN Veiligheidsraad waaruit blijkt dat deze raad

over een politieke machtsbron beschikt 1

* een kenmerk van de Arctische Raad uit tekst 2 waaruit blijkt dat deze

raad niet over een politieke machtsbron beschikt 1

* het verschil tussen de twee raden, met gebruikmaking van de

omschrijving van politieke machtsbronnen 1

* de conclusie dat de VN Veiligsheidsraad meer macht heeft dan de

Arctische Raad met gebruikmaking van het kernconcept macht 1

voorbeeld van een juist antwoord:

* De VN Veiligheidsraad kan bindende sancties aan staten opleggen 1
* In tekst 2 staat dat de Arctische Raad geen afspraken kan opleggen

aan staten (r. 57-60) 1

* Met het kunnen opleggen van sancties aan staten en dus het legitiem dwang uit kunnen oefenen op staten heeft de VN Veiligheidsraad een

politieke machtsbron, die de Arctische Raad niet heeft 1

* Daarmee heeft de VN Veiligheidsraad wél het vermogen om voldoende hulpbronnen, zoals sancties, in te zetten waardoor de

handelingsmogelijkheden van de staten kan worden beperkt, terwijl de Arctische Raad de gemaakte afspraken niet kan opleggen. De

VN Veiligheidsraad heeft dus meer macht dan de Arctische Raad 1

**16 maximumscore 4**

*De theorieën over het gedrag van staten herkennen en met name de liberale theorieën. Seneca vwo deel 3, § 15.3.*

een juist antwoord bevat:

* twee kenmerken van de liberale theorieën (per kenmerk 1 scorepunt) 2
* bij elk kenmerk het gebruik van een voorbeeld uit tekst 2 om dit

kenmerk uit te leggen (per voorbeeld 1 scorepunt) 2

voorbeeld van een juist antwoord:

* Volgens de liberale theorieën wordt door de relaties met andere actoren zoals non-gouvernementele organisaties de handelingsruimte

van staten ingeperkt 1

* Uit tekst 2 blijkt dat de staten die samenwerken in de Arctische Raad bij besluiten rekening moeten houden met deze non-gouvernementele

organisaties, namelijk de Arctische inheemse organisaties (r. 47-49) 1

* Volgens de liberale theorieën worden internationale verhoudingen ook

door niet-militaire aspecten bepaald 1

* Uit tekst 2 blijkt dat staten uit de Arctische Raad samenwerken vanwege niet-militaire aspecten. Individuele staten zijn samen

verantwoordelijk voor milieuaspecten, zoals het belang van duurzame ontwikkeling en milieubescherming (r. 8-14) 1

**17 maximumscore 2**

*De kernconcepten representatie en representativiteit kennen en toepassen.*

een juist antwoord bevat:

een uitleg dat er een verschil is tussen representatie en representativiteit van de Arctische inheemse bevolking bij de besluitvorming in de Arctische Raad, met gebruik van:

* het kernconcept representatie met een voorbeeld uit tekst 2 1
* het kernconcept representativiteit met een voorbeeld uit tekst 2 1

voorbeeld van een juist antwoord:

* In tekst 2 staat dat zes organisaties, die de Arctische inheemse bevolking representeren, een status van Permanente Deelnemer hebben in de Arctische Raad (r. 21-25). De organisaties

vertegenwoordigen dus de Arctische inheemse bevolking door namens hen in de Arctische Raad op te treden. Er is dan sprake van

representatie 1

* Deze representatie betekent echter niet noodzakelijk representativiteit. In tekst 2 staat dat de beslissingen door de leden van de Arctische Raad worden genomen. De Permanente Deelnemers, die de Arctische inheemse bevolking representeren, worden geraadpleegd en betrokken. De Permanente Deelnemers hebben een adviserende rol,

geen beslissende rol (r. 44-49). Dat betekent dat uiteindelijke besluiten van de Arctische Raad niet overeen hoeven te komen met de standpunten van de organisaties die de Arctische inheemse bevolking

vertegenwoordigen 1

**18 maximumscore 2**

*Kernconcept politieke institutie toepassen.*

een juist antwoord bevat:

een uitleg dat de Arctische Raad een politieke institutie is, met gebruik van:

* het kernconcept politieke institutie 1
* een voorbeeld van het kernconcept politieke institutie uit tekst 2 1

voorbeeld van een juist antwoord:

* De Arctische Raad is een politieke institutie omdat er sprake is van vastgelegde en daarmee geformaliseerde regels voor onder andere staten en organisaties uit het Arctisch gebied. Deze regels bepalen onder andere de verhouding tussen staten en organisaties bij politieke

besluiten die in de Arctische Raad worden genomen 1

* Een voorbeeld van een dergelijke regel is dat bij besluitvorming de Permanente Deelnemers actief moeten worden geraadpleegd en

betrokken (r. 44-49) 1

**19 maximumscore 2**

*Vereist slechts kennis en toepassing van het kernconcept conflict. Een mooie vraag omdat leerlingen twee verschillende antwoorden kunnen geven die beide goed zijn. De definitie van conflict bestaat uit twee elementen. De ene is wel en de andere NIET van toepassing.*

een juist antwoord bevat:

een uitleg of er **wel** of **geen** conflict is over de claims, met gebruik van:

* het kernconcept conflict 1
* een voorbeeld van het kernconcept conflict uit tekst 3 1

voorbeeld van een juist antwoord:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| • | Er is bij de claims in het Arctisch gebied op grond van tekst 3 **geen** |  |
|  | sprake van een conflict. Uit tekst 3 blijkt dat staten bij overlappende  claims elkaar niet tegenwerken om hun doel, namelijk het erkend krijgen van de claims, te bereiken | 1 |
| • | Dit blijkt uit tekst 3 omdat bij overlappende claims alle Arctische staten zich tot nu toe aan het VN Zeerechtverdrag houden (r. 34-36) | 1 |
| of |  |  |
| • | Er is bij de claims in het Arctisch gebied op grond van tekst 3 **wel** |  |
|  | sprake van een conflict. Uit tekst 3 blijkt dat staten verschillende  doelen hebben en elkaar daarin tegenwerken | 1 |
| • | Dit blijkt uit tekst 3 omdat bijvoorbeeld Rusland, Noorwegen en  Denemarken overlappend noodpoolgebied claimen (r. 18-22) | 1 |
|  |  |  |

**20 maximumscore 1**

*Leerlingen moeten hier een indicator maken bij ‘gezag’ door het woord ‘legitiem’ te vertalen als ‘accepteren van de zeggenschap’. In de praktijk gebruikten leerlingen uiteraard gewoon vaak het woord ‘gezag’ maar volgens CvTE levert dat geen punten.*

een juist antwoord bevat:

een onderzoeksvraag om te onderzoeken of de zeggenschap van de CLCS als legitiem wordt beschouwd

voorbeeld van een juist antwoord:

In hoeverre accepteren de betrokken actoren de zeggenschap van de CLCS bij de besluitvorming over claims in het Arctisch gebied?

*Opmerking*

*Geen scorepunt toekennen als de woorden ‘politiek’ of ‘gezag’ zijn gebruikt.*