De Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië - antwoorden

1. Lees in bron 1 de inleiding en bron 1b de tekst  Japan en de Indonesiërs (BWO2, blz. 56).

1. Nederlanders in Indië waren geschokt door de Japanse verovering van Nederlands-Indië. Er kwam ineens een einde aan eeuwen bestuur door Nederlanders. Dat had men niet voor mogelijk gehouden, zeker niet omdat Japan niet tot het (superieur geachte) Westen behoorde. Ook de manier waarop Nederlanders en andere Europeanen werden behandeld werd hierdoor als schokkend ervaren.
2. De meeste Indonesiërs waren verheugd, omdat ze de Japanners zagen als bevrijders van het Nederlandse koloniale gezag.

2. Lees bron 2 Nederlanders opgesloten (BWO 2, blz. 57).

1. De meeste Europeanen en een deel van de mensen van Nederlands-Indische afkomst werden opgesloten in zogenoemde interneringskampen. Daar werden ze slecht behandeld: er was bijvoorbeeld ongezonde huisvesting, onvoldoende voedsel en medicijnen. Voornamelijk mannelijke (krijgs)gevangenen moesten zware lichamelijke arbeid verrichten.
2. Nipponwerkers waren nodig om het land draaiende te houden. Door Europeanen, Nederlanders en (een deel van de) mensen van Nederlands-Indische afkomst op te sluiten hadden de Japanners de bovenste maatschappelijk laag verwijderd. Om openbare werken draaiend moesten Japanners Nederlanders laten werken in het bestuur.

3. Nogmaals bron 1.

Soekarno stimuleerde Indonesiërs om te werken voor de Japanners, omdat hij dacht dat de Japanners de Indonesiërs zouden helpen om een eigen land te krijgen. Dat past bij het nationalisme omdat nationalisten streven naar een staat voor het eigen volk.

4. Bestudeer de afbeeldingen van bron 3 Birma-Siamspoorlijn en bron 4 Pakanbaroespoorlijn op Sumatra (BWO2, blz. 57). Lees ook de toelichting. Bestudeer ook bron 1a Romoesja's.

1. 415 km
2. Ongeveer 250 km
3. 115.000 bij de Birma-Siamspoorlijn en 80.700 bij de beide spoorlijnen, 665 km in totaal. Ongeveer 295 mensen overleden per km spoorlijn.
4. Bij de aanleg van de Birma-Siamspoorlijn en de Pakanbaroespoorlijn vielen niet alleen veel slachtoffers onder geallieerde krijgsgevangenen. Ook veel Indonesiërs (romoesja’s) lieten het leven (100 000 bij de Birma-Siamspoorlijn en 80 000 bij de Pakanbaroespoorlijn).
5. Romoesja’s hoopten vlak na de verovering door de Japanners van Nederlands-Indië dat de Japanners hen zouden helpen om hun eigen staat te krijgen. Soekarno had werken voor de Japanners om diezelfde reden gestimuleerd. Zij werden tijdens hun werk voor de Japanners slecht behandeld en er vielen veel doden. Dat zal hen negatiever hebben gemaakt over het Japanse bestuur en Soekarno. (Dat wil natuurlijk niet automatisch zeggen dat ze het Nederlandse bestuur terug wilden).