Andijvie Lucht

Over

Repatriëring vanuit Nederlands-Indië 1945-1949

En

Repatriëring vanuit Indonesië 1950-1970

400.000 mensen kwamen naar ons land

Hoe werden ze opgevangen?

Wat was hun lot?

Tekst uit het boek van

Griselda Molemans

Opgevangen in Andijvielucht

Jan Sterenborg

2025

Proloog

Dit is de tekstuele samenvatting van het boek van Griselda Molemans met de oorspronkelijke titel: *Opgevangen in Andijvielucht*.

Dit boek verhaalt over de repatriëring van mensen uit Nederlands-Indië in de periode 1945-1949 en de repatriëringen na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 in de periode 1950-1970.

Vele getuigenverklaringen worden in dit boek opgetekend en schetst een beeld van hoe onze regering, wij Nederland, met onze eigen mensen is omgegaan.

Het laatste hoofdstuk de epiloog heb ik niet weergegeven omdat daarin vele juridische kwesties aangekaart worden. Maar omdat onze rechterlijke macht te politiek gekleurd oordeelt valt er weinig recht te behalen.

Wat belangrijker voor mij is de morele kant van de zaak. Vanaf het moment dat de VOC rond 1600 Indië bezette en tot kolonie verhief tot aan 1949, het moment dat de staat Indonesië ontstond, zeg maar ruim 300 jaar, heeft Nederland miljarden aan dit gebied verdient. Het bittere in dit verhaal is nu dat onder druk van Amerika Nederland deze inkomsten bron moest opgeven en dat daardoor ruim 400.000 mensen het land van Soekarno moesten verlaten en in Nederland terecht kwamen, waar zij niet hartelijk ontvangen en verzorgd werden: alles wat de Nederlandse staat aan hen uitgaf werd als schuld op de schouders van deze mensen gelegd, en die schuld moesten ze terugbetalen. Ook al emigreerden velen van hen naar Amerika, minister Marga Klompé eiste tegen de wil van Amerika in dat ze beleven terug betalen. Ook de KNIL mensen werden zeer onheus behandeld. Na meer dan honderd jaar trouwe dienst kregen deze mensen, omdat ze niet meer in het nieuwe Indonesië van dictator Soekarno welkom waren, bij aankomst in Nederland te horen dat het KNIL leger opgeven was, met andere woorden ze werkeloos waren en geen inkomsten meer hadden. Diploma’s behaald in Nederlands-Indië op grond van Nederlands onderwijs werden in Nederland ongeldig verklaard! Deze Nederlandse onderdanen waar Nederland zoveel aan te danken had werden als oud vuil behandeld, het maatschappelijk werk bepaalde welke meubels je mocht aanschaffen en welke kleding geschikt was. Een eigen inbreng was er niet, en dat terwijl het bestede geld door de mensen zelf terug betaald diende te worden. Jarenlang werd 60% van het verdiende loon ingehouden.

Dit soort onrecht hoort niet in een rechtbank thuis, het is een collectieve schuld die wij als Nederland nog steeds moeten inlossen!

In de Epiloog van het boek van Griselda Molemans worden de volgende punten benoemd:

1. De slepende kwestie van de ‘backpay’ (claim1)
2. De verdwenen KNIL-pensioendossiers (claim2)
3. De Japanse compensatie voor immateriële oorlogsschade aan voormalige geïnterneerden (claim3)
4. De Japanse compensatie voor immateriële oorlogsschade aan voormalige burgergeïnterneerden (claim 4)
5. Japanse schadevergoeding aan de zogeheten troostmeisjes (claim 5)
6. De Thaise compensatiegelden (claim 6)
7. De Indonesische herstelbetalingen (claim 7)
8. De nooit uitbetaalde Indische verzekeringspolissen (claim8)
9. De nooit uitgekeerde banktegoeden (claim 9)
10. De nooit uitbetaalde Joodse levensverzekeringspolissen (claim 10)