Norsk Politikk (1814 – 2014)

**Frihet fra Sverige - 1905**I 1905 ble Norge fritt fra Sverige. Det var for første gang på 500 år at Norge var fritt. Prosessen startet den 7. Juni, på denne dag ble det vedtatt i stortinget at Norge ville fri. Dette gjorde at forholdet mellom de to naboene ble ganske usikkert i noen måneder, fram til den 26. Oktober 1905, da Svenskene offisielt anerkjente Norge som et eget land. Etter dette har samtalen mellom landene vært veldig åpen og mild. Det ble vedtatt at Norge skulle være et Konstitusjonelt monarki. Dermed måtte vi ha en konge. Prins Carl av Danmark ble til Kong Haakon VII av Norge og alt falt på plass.

**Stemmerett - 1913**

I 1913 ble allmenn stemmerett for kvinner og menn innført i
Norge. Retten kom som et svar på grunnleggende endringer i samfunnet, med
større fokus på demokratiske styreformer og økende bevissthet knyttet til
menneskerettigheter. Kvinnebevegelsen som vokste fram på 1880-tallet var
dessuten en stor pådriver for allmenn stemmerett for kvinner.

**Grunnloven – 1814**

Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen den 16. mai 1814 og undertegnet av prins Christian Frederik (som ble konge) den 17.mai samme år. Før 17.mai 1814 var Norge en del av den dansk-norske helstaten. Etter grunnloven ble vedtatt ble Norge en selvstendig stat og i union med Sverige. Norge får raskt egne nasjonale institusjoner, som regjering, nasjonalbank, domstoler og universitet.



**Andre Verdenskrig – 1940-1945**Norge erklærte seg nøytralt, men 9.april 1940 angrep tyske tropper landet. Kongen (Kong Haakon) og regjeringen nektet å overgi seg, men det tok ikke mer enn to måneder før hele Norge var erobret av tyske tropper. Kongen og regjeringen flyktet til London imens Norge stod under Tysk okkupasjon frem til frigjøringen 8.mai 1945. Under okupasjonen var det, det nasistiske paritet Nasjonal Samling som offisielt sett ledet landet, men kongen og regjeringen prøvde fortsatt å gi beskjeder og oppgaver til det norske folk fra London.

**Klima**

Som et av de første landene i verden, opprettet Norge i 1972 et eget
miljøverndepartement. Utover 70- og 80-årene ble det etablert et miljølovverk
og en miljøforvaltning. I senere år har tiltak mot global oppvarming og mål om
begrensede utslipp dominert norsk miljøpolitikk. Et av dagens viktigste mål er
en reduksjon på 30 % av klimagassnivået i 1990, innen 2020.

**Gro Harlem Brundtland**Brundtland er Norges første kvinnelige statsministeren noensinne. Hennes Arbeiderparti regjeringen satt bare i åtte måneder, men den la grunnlaget for hennes neste regjering i 1986. I denne perioden ble det strammet inn i den økonomiske politikken og mange mistet arbeid. Dette førte til stormisnøye mot partiet, men i hennes neste periode i 1990 løsnet hun på mange av endringene fra den andre regjeringen og hun ble satt i det lyset hun er sett i dag, en sterk og god leder.

**Einar Gerhardsen**

Rett etter andre verdenskrig var det valg i Norge, den nye statsministeren var Einar Gerhardsen ved Det Norske Arbeiderpartiet. I løpet av de neste tjue årene satt han som statsminister i seksten av dem. I løpet av den perioden ble det lagt mye grunnlag for velferdsstaten Norge. Fremskrittene var mange, men det de

fleste husker er fellesprogrammet, som hjalp

alle de norske partiene med å legge en fellesplan

for Norge som nasjon.

**NATO - 1949**

Norge allierte seg med Vest-Europa og Amerika gjennom NATO. NATO, North Atlantic Treaty Organization, er en sikkerhetspolitisk forsvarsallianse hvor medlemslandene kan garantere sikkerhet, frihet og uavhengighet hvis det skulle oppstå for eksempel krig. Hvis et land blir angrepet, er det et angrep på alle medlemslandene. Alle medlemslandene er pliktige å stille opp med militære styrker.

**Velferdsstaten**

I 1985 ble «Arbeiderkommisjonen» skapt med den oppgave å skape sosialforsikringer. Dette førte til innføringen av syke og ulykkesforsikring i Norge. Mannen bak de neste fremskrittene var Johan Castberg. Hans arbeid førte til forsikring for barn og utviding av de eksisterende lovene. Ti timersdager kom snart etter som så ble satt lengre ned til åtte noen få år senere. Det neste fremskrittet kom i 1935 da sosiallovkomiteen ble satt ned, med det formålet å bygge ut godene enda mer. Så i 1966 vedtok Stortinget lover om folketrygd, ett fellesprosjekt som samlet alle disse trygdene og forsikringene under ett, her lå det også en endring i pensjonsløvverket.