**Discussies over het verleden: de Gouden Eeuw**

*Lesdoelen:*

* Kennis over de 17e eeuw construeren;
* Leren dat kennis van het verleden wordt beïnvloed door referentiekaders;
* Leren hoe historische argumenten worden geconstrueerd.

*Lesduur*: 2 x 45 minuten

*Voorbereiding:* werkbladen printen + kaartjes knippen.

*Lesopzet:*

Les 1

* Lesdoelen / opdracht bespreken;
* Leerlingen maken in groepjes de redenering van voor- en tegenstanders van de term ‘Gouden Eeuw’. Organiseer tussendoor een bespreking over welke aanpak leerlingen kiezen en/of leerlingen alle gegevens kunnen plaatsen. Leerlingen noteren hun antwoorden op het werkblad en maken gebruik van de kaartjes.
* Eindbespreking over welke feiten voor- en tegenstanders kunnen noemen. Belangrijk is het om te focussen op de vragen:

(1) welk verhaal willen beide partijen vertellen over het verleden en

(2) welk referentiekader hebben beide groepen.

(3) Ook kan het gaan over nuanceringen en over welvaart (welke groepen profiteren en welk niet / vergelijking met heden of andere landen in de 17e eeuw).

Les 2

* Kort gesprek over verschillende referentiekaders en tot welk referentiekader leerlingen zich aangetrokken voelen.
* Leerlingen bedenken in groepjes wat ze zelf vinden van het gebruik van de term ‘Gouden Eeuw’. Organiseer een tussenbespreking met de vraag wat een goed historisch argument is (claim, illustratie met feiten/bronnen en een uitleg (met behulp van de historische context) van hoe het feit / de bron past bij de claim) en dat een standpunt steviger wordt als tegenargumenten worden ontkracht. Zij maken gebruik van het tweede werkblad.
* Eindbespreking waarbij de kwaliteit van de argumentatie en referentiekaders centraal staan.

**Discussie over het verleden: de Gouden Eeuw**

Als er in Nederland discussie over het verleden is, gaan deze discussies vaak over de minder mooie kanten van het verleden, zoals slavernij, oorlogsmisdaden en de ‘Gouden Eeuw’. De term ‘Gouden Eeuw’ wordt tegenwoordig steeds vaker gemeden door verschillende musea.

Op deze ontwikkeling wordt veel gereageerd. Sommigen steunen de maatregelen van de musea; anderen hebben forse kritiek op deze ontwikkeling.

*Opdracht*

In deze opdrachten gaan jullie met behulp van een aantal gegevens uit de zeventiende eeuw onderzoek doen naar het gebruik van de term ‘Gouden Eeuw’. De gegevens zijn ontleend aan een boek van Maarten Prak en aan een interview met hem. Het werk van Maarten Prak wordt door historici geaccepteerd als betrouwbaar.

Onderzoeksvraag:

Was de zeventiende eeuw daadwerkelijk een Gouden Eeuw?

Doe dat door:

* Uit te leggen waarom deze eeuw een gouden eeuw wordt genoemd;
* Vervolgens uit te leggen waarom de term gouden eeuw wordt bekritiseerd; en
* Ten slottte uit te leggen of jullie het besluit van het Amsterdam Museum verstandig vinden.

Schrijf jullie antwoorden op het bijgevoegde werkblad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| De niet-protestanten kregen de ruimte om in eigen kring de eigen geloofsprincipes te belijden. De Republiek was geen tolerant land uit principe, maar in veel steden leek dit de enige manier te zijn om de verschillende geloven goed met elkaar te laten omgaan. | Het groeiende inwoneraantal van Amsterdam, van ruim 30000 in 1585 tot ruim 70000 in 1609 was grotendeels te danken aan immigranten. Zij werden getrokken door de groeiende economie. De immigranten op hun beurt stimuleerden de economie door de introductie van nieuwe producten, zoals wollen stoffen. | Autochtone Hollanders en Brabanders exploiteerden nieuwe markten en breidden nieuwe markten uit. Tot de nieuwe markten behoorden het Middellandse Zeegebied en Indië. In 1602 werd de VOC opgericht, voornamelijk met kapitaal van deze Hollanders en Brabanders. Amsterdam werd definitief het handelscentrum van Europa. |
| De Republiek kon uitgroeien tot de vrachtvervoerder van Europa. Door de commercialisering en oprichting van de WIC en VOC met een waar handelsimperium in Azië, groeide en bloeide het handelskapitalisme. De welvaart steeg tot ongekende hoogte.   | De landbouw in Holland produceerde voornamelijk voor de markt. In het Oosten van de Nederlanden waren de boeren vaak zelfvoorzienend. Aan het einde van de 17e eeuw schakelden zij, gestimuleerd Hollandse kooplieden, door vaak over op de meer commerciële tabaksteelt. | Een grote groep buitenlanders trok naar Holland om te werken. Bijna 10% van de inwoners was van buitenlandse afkomst. In een stad als Amsterdam kon dit percentage oplopen tot boven de 40%. Dit betekent dat het leven in de Republiek blijkbaar beter was dan in het thuisland. |
| Of de Republiek een moderne economie had valt te twisten. De economie had zeker moderne elementen. Zo respecteerde de overheid de eigendomsrechten van de kapitaalkrachtigen en kon de economische middenlaag ook investeren in beleggingen. Echter, de economische groei was niet zo groot als van de industriële economieën in de 19e eeuw. | De rijken kregen het steeds beter. In Leiden groeide het kapitaal van de allerrijksten (1%) van 20% in 1600 naar 50% in 1700. Hierdoor werden de tegenstellingen tussen rijk en arm scherper. In Amsterdam was het niet ongewoon om meer dan een miljoen te bezitten, terwijl het inkomen van een arbeider ongeveer 250 gulden per jaar was. | De omvang van de verschillende groepen in de samenleving was ongeveer: Elite: 8 – 10 %Middenklasse: 20 – 30%Arbeiders: 35 – 50 %Bedelaars: 10 – 15 %Het aantal bedelaars was in vergelijking met andere landen relatief laag. |
| De Nederlandse betrokkenheid bij de slavenhandel is niet iets om trots op te zijn. Het is ook maar de vraag of die economisch gewin opleverde. Toch was er ook in de zeventiende eeuw het besef dat aan de slavenhandel morele haken en ogen zaten. De vraag of het wel mocht, werd zeker wel gesteld. Slavenhandel was dus niet vanzelfsprekend, maar de koopman gaf toch de doorslag.  | Door de lagere lonen, waren opvallend veel vrouwen (met name weduwen) afhankelijk van de armenzorg. Gereformeerde armen kregen ondersteuning van de kerk; de anderen van de openbare kamer. De ondersteuning was net genoeg om in leven te blijven.  | De gereformeerde kerk werd de publieke kerk. Zij mocht als enige publieke diensten organiseren. Echter, leden van andere kerken mochten niet worden vervolgd. De gereformeerde kerk ging hier morrend mee akkoord en probeerde regelmatig haar positie te versterken ten koste van de andere kerken. |
| We zien ons land tegenwoordig als vredelievend, maar in de zeventiende eeuw was de Republiek een van de agressievere landen in Europa. We schroomden niet om andere landen hardhandig tot de orde te roepen om de eigen (handels)belangen veilig te stellen. De Nederlanden waren in die tijd een voorbeeldnatie als het ging om militaire zaken. | Belasting werd geheven door accijnzen. Consumenten betaalden een toeslag op veel producten zoals brood. De lasten kwamen daardoor op de schouders van de zwakken te liggen. De overheid durfde, uit angst voor kapitaalvlucht, geen belastingen voor alleen de rijken te heffen. | Over de arbeidsbevolking is opvallend weinig bekend. Een vergelijking van de lonen in Holland en Engeland maakt duidelijk dat de lonen hoger lagen, maar de koopkracht van de arbeiders was waarschijnlijk – door de hogere prijzen – niet echt groter dan in andere landen. |

Werkblad 1

Namen:

Het gebruik van de term ‘Gouden Eeuw’ kan worden verdedigd, omdat

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Het gebruik van de term ‘Gouden Eeuw’ kan worden bekritiseerd, omdat

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Werkblad 2

Namen:

Wij beoordelen het gebruik van de term ‘Gouden Eeuw’ vanuit dit perspectief:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

en vinden daarom dat de term wel / niet moet worden gebruikt, omdat:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_