De Holocaust - antwoorden

1. Volgens de rassenleer van het nationaalsocialisme werd het Duitse (arische) ras bedreigd door het Joodse ras. Daarom isoleerden en vermoordden de nazi’s joden (de Holocaust).

2. Gebruik bron 1 Concentratie- en vernietigingskampen (BWO2, blz. 92-93).

1. Een schriftelijk bevel voor de Holocaust zou gebruikt kunnen worden als bewijs voor de gruwelijkheden en moorden in de concentratie- en vernietigingskampen, en wie hier opdracht toe gegeven had.
2. Je kunt de Holocaust opdelen in de volgende vier fasen: 1) demonsering van Joden, 2) isoleren van Joden, 3) concentratie van grote groepen Joodse mensen, 4) de grootschalige moord op de Joden.
3. De nazi’s besloten Joden te vermoorden door ze te vergassen, omdat dat 1) kogels bespaarde en 2) minder belastend was voor soldaten.

3. Gebruik bron 2 Anti-joodse maatregelen in Nederland (BWO2, blz. 86)

1. Hieronder zijn de maatregelen in Nederland gekoppeld aan de stappen die zijn aan te wijzen in de Holocaust. Het onderscheid tussen deze fasen is soms lastig te maken. Enige uitleg met voorbeelden volgt hieronder.   
   Joden moesten zich registreren als Joods en een Jodenster dragen. Daarmee werden ze niet fysiek op één plek geconcentreerd. Maar dat gebeurde wel in de administratie. Daarom zijn deze maatregelen in de tabel hieronder onder fase 3 geplaatst.  
   Een razzia is een manier om Joden fysiek op één plek te krijgen. Mensen die tijdens een razzia gevangen werden genomen zijn daarna naar werk-, concentratie-, en vernietigingskampen gebracht. Daarom is er in dit antwoordmodel voor gekozen om razzia’s onder fase 4 te plaatsen.   
     
   Het gaat vooral om goed argumenteren en het inzicht dat dat de moord op Joden iets was wat niet van de ene op de andere dag gebeurde.

|  |  |
| --- | --- |
| Stap | Maatregel |
| (1) demonisering van Joden | - |
| (2) isoleren van Joden | 1 juli 1940: Joden worden geweerd uit de Luchtbeschermingsdienst  5 oktober 1940: overheidspersoneel moet ariërverklaring tekenen.  21 november 1940: bekendmaking dat Joden uit overheidsfuncties worden ontheven.  1 mei 1941: Joden mogen maar beperkt werkzaam zijn in vrije beroepen.  15 april 1941: Joden moeten hun radio’s inleveren.  19 december 1940: Duitsers mogen niet meer bij Joden werken.  11 februari 1941: Joden mogen niet meer naar de universiteit.  13 juni 1941: openbare zwembaden voor Joden verboden.  15 september 1941: overheid introduceert borden met opschrift ‘Voor Joden verboden’. Joden mogen geen bezoeken meer brengen aan diverse uitgaansgelegenheden.  1 november 1941: Joden moeten verenigingen waar ook niet-Joden lid van zijn verlaten.  1 januari 1942: Joden mogen geen niet-Joods huishoudelijk personeel meer hebben.  9 januari 1942: openbaar onderwijs is voor Joden verboden.  25 maart 1942: Joden mogen niet meer met niet-Joden trouwen.  12 mei 1942: Joden mogen geen rekening meer hebben bij de postgirodienst.  29 mei 1942: Joden mogen niet meer vissen of een visakte aanvragen.  12 juni 1942: Joden mogen geen groenten in niet-Joodse winkels kopen. Elke sport is voor Joden verboden.  6 juli 1942: telefoneren voor Joden verboden. Joden mogen niet meer bij niet-Joden op bezoek.  17 juli 1942: een groot aantal straten in ’s-Gravenhage en Scheveningen wordt voor Joden verboden. Joden mogen slechts winkelen tussen 15:00 en 17:00 uur ’s middags.  8 september 1942: in ’s-Gravenhage mogen Joden niet meer op publieke banken zitten.  15 september 1942: studieverbod voor Joodse studenten. |
| (3) concentratie van grote groepen Joodse mensen | 22 oktober 1940: Joodse ondernemingen moeten zich melden bij de Wirtschaftsprüfstelle (economische keuringsdienst).  10 januari 1941: registratieplicht voor Joden.  5 februari 1941: artsen moeten opgeven of zij Joods zijn.  23 januari 1942: persoonsbewijzen voor Joden moeten van een ‘J’ voorzien zijn.  3 mei 1942: het dragen van de Jodenster wordt verplicht gesteld.  1 september 1941: Joodse kinderen moeten naar aparte, Joodse scholen.  31 maart 1941: oprichting Centraal Kantoor voor Emigratie van Joden.  17 januari 1942: begin van de concentratie van Joden in het Judenviertel, de Joodse wijk in Amsterdam. |
| (4) de grootschalige moord op Joden | 22 februari 1941: Eerste (twee dagen durende) razzia’s in Amsterdam.  10 januari 1942: eerste Joden worden uit Amsterdam naar speciale Joodse werkkampen in Nederland afgevoerd.  15 juli 1942: de eerste deportatie met 1137 Joden naar Auschwitz-Birkenau.  2 en 3 oktober 1942: razzia’s op Joodse werkkampen. Gezinnen worden thuis gearresteerd en ook naar Westerbork gebracht.  5 mei 1943: Heinrich Himmler wenst dat in de loop van het jaar zoveel Joden als ‘menselijkerwijs’ mogelijk is, naar het Oosten worden gedeporteerd.  29 september 1943: laatste grote razzia in Amsterdam. |

1. De maatregelen die overblijven zijn:

31 juli 1940: verbod op ritueel slachten.

12 maart 1941: benoeming van een (Duitse) beheerder in Joodse bedrijven.

12 juni 1942: fietsen en andere voertuigen moeten ingeleverd worden.

4 juni 1941: bewegingsvrijheid van Joden wordt beperkt.

7 november 1941: Joden mogen zonder verlof of reisvergunning niet meer reizen of verhuizen.

23 januari 1942: autorijden voor Joden verboden.

5 juni 1942: volledig reisverbod voor alle Joden.

30 juni 1942: Joden mogen na 20:00 uur ’s avonds niet meer op straat zijn. Zij mogen niet meer fietsen.

De meeste maatregelen zijn er op gericht om te zorgen dat Joden niet meer kunnen reizen en blijven waar ze zijn. Hierdoor blijven ze op één plek en zijn ze gemakkelijker op te pakken.

1. De meeste anti-Joodse maatregelen van de nazi’s zijn gericht op het uitsluiten van Joden. Een verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat de nazi’s hoopten dat ‘gewone’ mensen als ze geen contact meer zouden hebben met Joden minder snel in verzet zouden komen tegen de plannen om de Joden te isoleren en vermoorden. Als er voortdurend geweld tegen Joden op straat te zien was, tegen vrienden en bekenden, was de kans op verzet groter geweest.

4. Lees bron 3 Overleven of de dood (BWO2, blz. 87) en bestudeer bron 4 Joden in Amsterdam (BWO2, blz. 82-83).

1. De kaart is gemaakt door de gemeente Amsterdam in opdracht van de nazi’s. De nazi’s kunnen hierdoor zien waar Joden wonen in Amsterdam. Dit past bij de gezagsgetrouwheid van het ambtenarenapparaat in Nederland, een oorzaak van de efficiëntie van de Holocaust in Nederland.
2. Deze kaart kun je wel gebruiken als bewijs voor de betrokkenheid van Amsterdam, want hij is gemaakt door het bureau van de statistiek van de gemeente Amsterdam. Daarmee was de gemeente op z’n minst betrokken bij het vergemakkelijken van het opsporen van Amsterdamse Joden.

5. Bestudeer nogmaals bron 1 en bron 4. Bestudeer uit bron 5 Uitsluiting en deportatie het onderdeel 6 Vervalst persoonsbewijs (BWO2, blz. 94-95).

1. Mogelijke antwoorden

- Voor bron 1 is verantwoordelijk organisatie a, want de nazi’s hebben opdracht gegeven tot het instellen van concentratie- en vernietigingskampen.

- Voor bron 4 is verantwoordelijk organisatie a want de nazi’s wilden weten waar in Nederland Joden woonden / b, want de kaart is gemaakt door de gemeente Amsterdam.

- Voor bron 5 onderdeel 6 is verantwoordelijk c, want Nederlandse ambtenaren hebben persoonsbewijzen ingevoerd met een letter J om Joden te isoleren / 1, want het invoeren van persoonsbewijzen gebeurde in samenspraak met de Duitse bezetter.

1. Eigen antwoord leerling.