Onderzoek-opdracht Mens en Maatschappij.

Stap 1 : Ga naar de website van Klokhuis.

Stap 2 : zoek het filmpje op over de watersnoodramp. ( bekijk de uitzending , gebruik je oortjes zodat de anderen er geen last van hebben )

Stap 3 : beantwoord de vragen die hieronder staan . Doe dat in goede zinnen .

Vraag 1: waar was een tekort aan na de watersnoodramp ?

Vraag 2: wat betekent “evacueren “?

Vraag 3: wie kwamen er helpen na de ramp ?

Vraag 4: hoe komt het dat bijna heel Zeeland onder water stond ?

Vraag 5: Hoeveel mensen zijn er verdronken ?

Vraag 6: Welke oplossing is er bedacht om deze ramp te voorkomen ?

Stap 4: Lees de tekst hieronder .

[Lees voor...](http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5765&lang=nl_nl&readid=voorlezen&url=http://entoen.nu/watersnood)

In de nacht van 31 januari op 1 februari van het jaar 1953 braken in Zeeland, West-Brabant en op de Zuid-Hollandse eilanden tijdens een enorme storm de dijken door. Ongeveer 1800 mensen vonden de dood, 72.000 mensen raakten dakloos, 200.000 hectaren land overstroomden. Een nationale ramp. Heel Nederland zamelde kleding en geld in, evacués vonden een gastvrij onthaal en ook vanuit het buitenland kwam hulp.

De ramp had nog veel erger kunnen uitpakken. Als de Zuid-Hollandse dijken het niet hadden gehouden, zouden misschien nog eens 30.000 mensen zijn verdronken en een miljoen mensen dakloos zijn geworden. Want achter deze dijken ligt, nabij de Hollandse IJssel, het laagste deel van Nederland. Daar zou het water op veel plaatsen minstens zeven meter hoog hebben gestaan.

Om te voorkomen dat ooit nog eens zo'n ramp zou plaatsvinden, werd na de watersnood snel begonnen met de Deltawerken. Er waren al plannen voor kustversteviging vóór de watersnood, maar vanwege de oorlog en de wederopbouw was met de uitvoering daarvan nog geen begin gemaakt. Alle zeegaten tussen de eilanden werden met dammen afgesloten. De zee- en rivierdijken werden versterkt. En er kwam een stormvloedkering in de Hollandse IJssel.

Gaandeweg groeide het inzicht dat niet alle zeearmen potdicht afgesloten moesten worden, want dan zou het unieke milieu daar verdwijnen. Daarom kreeg de Oosterschelde een stormvloedkering met openingen, die alleen in geval van nood dicht gaan. De Westerschelde kon niet van zee worden afgesloten, omdat deze de toegang vormt tot de havens van Antwerpen en Gent. Daarom zijn hier alleen de zeedijken zwaar verstevigd.

Dankzij dit enorme project is Zuidwest-Nederland stukken beter beveiligd tegen overstromingen. Tegelijkertijd hebben nieuwe bruggen en dammen de bereikbaarheid van de Zeeuwse eilanden verbeterd. Daardoor konden industrie en toerisme in deze provincie zich beter ontwikkelen.

De watersnoodramp van 1953 maakte duidelijk hoe kwetsbaar grote delen van Nederland zijn voor wateroverlast en overstromingen. Inmiddels is duidelijk dat het gevaar niet alleen van zee komt, maar ook van de grote rivieren. Klimaatverandering draagt eraan bij dat de neerslag in Europa grilliger wordt en daarmee het waterpeil in de grote rivieren óók. In 1993 en in 1995 was de toestand in Nederland kritiek: bijna overstroomden enkele grote rivieren. Dat gaf aanleiding tot een aantal grote dijkverzwaringsprojecten. Maar veel deskundigen denken dat hogere dijken alleen niet de oplossing bieden. Zij vinden dat de rivieren meer ruimte moeten krijgen, dat er dus niet meer gebouwd mag worden in de uiterwaarden, en dat noodoverloopgebieden aangelegd moeten worden. De filosofie zou dan moeten zijn: leren leven mét het water, niet in strijd met het water.

Stap 5: welke provincies werden er door de watersnoodramp in 1953 getroffen?

Stap 6: Zoek een kaartje op die laat die goed laat zien welke gebieden er onder water hebben gestaan.

Stap 7: welke oplossingen voor overstromingen in Nederland tegen te gaan worden er genoemd ?

Stap 8: Lees het gedicht hieronder.

**De watersnoodramp**

Geschreven door [Smits, Danielle](http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Danielle%20Buurman)

 Geschreven: 30 april 2007

Het water dat kwam, zo maar onverwacht  
Het werd een koude en donkere nacht  
Dagen van angst en nachten van wanhoop  
Nog geen enkel besef van het verloop  
  
Het kolkende water nam levens mee  
Sleurde hen mee tot heel ver in de zee  
Niet iedereen is ooit weer gevonden  
Dat verdriet maakt nog steeds diepe wonden  
  
Zo veel verwoest, veel levens genomen  
Waarom moest dat woeste water komen  
Mijn vader zijn broer, hij is er niet meer  
Voor hem werd water, de weg naar de Heer  
  
Water, iets dat ook nog reddend kan zijn  
Om dorst te lessen, verkoelend bij pijn  
Water om te dopen en zegenen  
Water dat komt als het gaat regenen  
  
Nog dagen lang was er hoop gerezen  
Maar toch voor zijn leven moest men vrezen  
Het werd fataal, dat schuimende water  
Hij werd gevonden, pas dagen later

Stap 9: wie heeft het gedicht geschreven ?

Stap 10: Wie werd er vermist ?

Stap 11 :lever je antwoordenblad in via It’s learning