Bronnen bij het thema: de zwaarte van het werk

**Bron 1**

*Vanaf het begin van de slavernij in Suriname waren de slaven op zondag vrijgesteld van werk voor hun eigenaar. Maar dat voorschrift moest steeds herhaald worden. Een verordening uit 1783:*

|  |
| --- |
| Het bestuur van de kolonie maakt bekend dat het de plicht van de goede en waren christenen is de zondag en de christelijke feestdagen met godsdienstige bezigheden door te brengen. Tevens maakt het bestuur bekend dat men de slaven na zes dagen harde arbeid een dag rust moet geven. (…)  Veel inwoners van deze kolonie schijnen de zondagen en de christelijke feestdagen als gewone werkdagen te beschouwen en te gebruiken. Daarom is besloten:  Ten eerste mag hier in Paramaribo niemand, van welk volk of religie hij ook is, op zondagen of eerste kerstdag, handeldrijven af ander werk verrichten, ook slaven niet.  Ten tweede mogen de slaven op de plantages op zondag en eerste kerstdag niet werken behalve in buitengewone omstandigheden als bij brand en watersnood.  Er geldt een uitzondering: de suikerplanters mogen, als dat nodig is bij het malen van het riet en de suikerbereiding, op voornoemde dagen doorwerken als op gewone werkdagen. Zo'n zon- of feestdag moet bij de eerst mogelijke gelegenheid aan de slaven worden teruggegeven. |

**Bron 2**

*Blom (1787) beschreef wat de slaven op hun vrije zondag deden:*

|  |
| --- |
| ‘Zes dagen voor hun meester gewerkt hebbende, laat men hun de zevende, zijnde zondag, met geen werken belasten, maar tot een rustdag geven. Daar zijn zij ook grotelijks op gesteld, omdat zij dan voor zichzelf enige bezigheden moeten verrichten, hetzij in hun tuin of huishouding. Zij stellen die allemaal tot op de zondag uit, omdat zij in de werkdagen in hun meesters werk, geen of weinig tijd over hebben om voor zichzelf iets te kunnen doen.’ |

**Bron 3**

*Kuhn (1828) vertelde over het werk op verschillende soorten plantages:*

|  |
| --- |
| ‘De werkzaamheden der negers variëren naar de aard van het product. De negers op katoenplantages werken zelden boven de acht uren in de vierentwintig; die op koffieplantages zeven of acht, echter in de oogst tot veertien en vijftien uren.  Op suikerplantages met water wordt buiten de maling negen of tien uren in de vierentwintig, en durende de maling wordt door een gedeelte der slavenmacht zestien of zeventien uren in de vierentwintig gearbeid. |

**Bron 4**

*Kuhn over het werk aan de suikerrietmolens:*

|  |
| --- |
| ‘Naast het gemis van de nachtrust is het verblijf in de molen slecht voor de gezondheid. (…)  Het steken van het suikerriet tussen de rollers is een werk waarbij men zeer voorzichtig moet zijn. De verticale stand van die rollers vereist dat men daarmee altijd minstens twee personen bezig zijn. Het is de negers verboden om bij het verrichten van die arbeid van boven gekleed te zijn. Wanneer zij nu daaraan niet gehoorzamen en daarbij ook nog gescheurde kleren aanhebben, dan lopen zij, in het bijzonder 's nachts als zij slaperig zijn het grootste gevaar dat een gedeelte van de kledingstukken aan het riet blijft hangen en dat hun ledematen alzo tussen de rollers raken en deerlijk verpletterd worden. |

**Bron 5**

*Wolbers is nooit in Suriname geweest, maar hij bestudeerde zeer veel bronnen over het Surinaamse verleden. Hij was een zeer actief voorstander van afschaffing van de slavernij. Hij schreef (1861) over het werk op de houtplantages:*

|  |
| --- |
| ‘Voor de vrouwen was de arbeid op die houtgrond het moeilijkst. Terwijl de mannen de bomen velden en tot planken zaagden, waren de vrouwen genoodzaakt die zware planken op het hoofd uit het bos naar de landingsplaats te brengen.  *Over huisslaven:*  De grootste luxe in Paramaribo bestond in het aantal slaven, die als huisbedienden in de voornaamste huizen gevonden werden. Het getal van die slaven bedroeg meermalen 20, 50 of meer. Dat deze, die onvoldoende werk hadden (…) lui en dartel werden, was te begrijpen.’ |

Bronnen bij het thema: gezinsleven

**Bron 6**

*Doordat er uit Afrika altijd meer mannen dan vrouwen werden aangevoerd, was er onder de Surinaamse slaven en marrons een ‘vrouwentekort’. Ook konden slaven in Suriname altijd worden doorverkocht aan een andere meester. Deze omstandigheden waren weinig bevordelijk voor het in stand blijven van vaste, monogame relaties. Herlein, die in het begin van de 18e eeuw in Suriname verbleef. Schreef over de relaties bij de slaven:*

|  |
| --- |
| ‘Het trouwen op onze Surinaamse plantages gaat er op de volgende manier aan toe: als de negerman een negerin tot vrouw begeert, vraagt hij zijn meester toestemming om deze of gene vrouw te mogen hebben. De meester staat dit gewoonlijk toe. Dit gebeurt zonder enige verdere ceremonie van trouwen door een priester. Alleen al doordat de meester dit zegt, zijn ze getrouwd.  Wanneer ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt, trouwen bijna alle slaven. Maar dit doen ze alleen omdat zij dan door hun vrouwen zullen worden verzorgd en gediend, en de vrouwen bereiden het eten en drinken voor hen, in hun gedwongen arbeid en bittere armoede. En verder leven zij in de echt verbonden met elkaar. (…)  De man gaat, als hij een vrouw van een andere plantage heeft dan waarop hij woont, elke nacht naar zijn liefje toe. De kinderen die er geboren worden, behoren toe aan de meester of bazin van de slavin. De planters hebben het liefst dat hun slaven en slavinnen op hun eigen plantages trouwen, omdat ze anders de neiging krijgen weg te lopen of te gaan stelen.’ |

**Bron 7**

*Over plantage “Jagtlust’ schreef de onderwijzer Boekhoudt:*

|  |
| --- |
| ‘De eerste koffieplantage, die ik tijdens mijn verblijf in Suriname bezoeken mocht, was *Jagtlust*, aan de Suriname, op geringe afstand beneden de stad.  Sprekende met de directeur vernam ik met verbazing uit zijn mond het volgende: een van de negerslaven was in de laatste tijd gewoon geweest om van 's morgens 6 tot 's avonds 6 op het veld te arbeiden en na afloop hiervan – ondanks het verbod van zijn meester – vier uren ver naar een andere plantage te lopen, grotendeels tot aan de knieën in het water, teneinde bij zijn meisje de nacht door te brengen, hoewel die nacht slechts kort kon zijn, omdat hij voor 6 uur 's morgens op *Jagtlust* moest zijn teruggekeerd.’ |

**Bron 8**

*Bartelink over de ‘creolenmoeder’ in 1916:*

|  |
| --- |
| ‘Op alle plantages bevond zich een zogenaamde creolenmoeder. Aan de hoede van deze creolenmoeder werden de kinderen van een jaar en daarboven tot een zekere leeftijd toevertrouwd. Terwijl de ouders moesten zorgdragen voor het morgen- en avondeten van hun kroost, zorgde de plantage voor het middagmaal.’ |

Bronnen bij het thema: verzet en aanpassing

**Bron 9**

*Aan de Tempati-kreek lagen voornamelijk houtplantages. Slaven die op houtplantages werkten, wilden niet verkocht worden naar suiker- of koffieplantages. Toen in 1757 een paar slaven van een houtplantage aan de Tempati-kreek verkocht dreigden te worden, ontstond er een grote opstand: de Tempati-opstand. Wat er gebeurde beschrijft Hartsinck:*

|  |
| --- |
| ‘Directeur Bruyere raadde aan om aan iedere militair een touw te geven en de slaven zo te laten wegslepen. Toen de slaven zulks ter ore kwam en duidelijk werd dat de touwen reeds aan de militairen verdeeld waren, besloten vrijwel allen zich daartegen te verzetten en met geweld op de plantage te blijven. Maar de zoutwaternegers, als het meest verbitterd, vielen de directeur aan, die zij zwaar kwetsten en de hand afhieuwen. De vaandrig Hertsbergen werd mede door hen gevaarlijk gewond en twee soldaten doodgeschoten, waarop zij zich gezamenlijk in het bos begaven.’ |

**Bron 10**

*Odo's, spreekwoorden van de slaven, over reacties van slaven:*

|  |
| --- |
| *‘Als het de aap te bar wordt, omhelst hij zelfs dorens’*. Betekenis: Als er geen andere uitweg mogelijk is, moet men zelfs de pijnlijkste middelen te baat nemen.  *‘Als een doren de vrije steekt, verhaalt hij het op zijn slaaf’*. Betekenis: Fouten of ongelukken van de meerderen worden dikwijls op hun minderen verhaald.  *‘Wij zijn als de tong, we zitten midden tussen de tanden’.* Betekenis: Slaven waren voorzichtig met wat zij zeiden; wij waren omringd door aanbrengers, opzichters en leiden die hun verre van goedgezind waren. |

**Bron 11**

De plantagedirecteur Blom in 1787:

|  |
| --- |
| ‘Men moet ook wel oplettend zijn, als men dat werk verricht, zo ook als men suiker kookt, om erop te letten dat de negers niet kunnen stelen. Zij zijn grote liefhebbers van de drank, en van de lika, die bijna tot suiker gekookt is, en zo behendig om die weg te nemen, dat het ongelofelijk is: hoe men ook oppast, zij weten op allerhande wijze een goed gedeelte voor zich te nemen.’ |

**Bron 12**

*Blom (1787) noteerde over het ziek melden door slaven:*

|  |
| --- |
| ‘Doch bij deze zieken voegen zich gewoonlijk enigen die wel gezond zijn, maar zich ziek aanstellen om door die weg van werken bevrijd te wezen. En hoewel hen wezenlijk niets schort, kunnen zij zich aanstellen alsof zij inderdaad ziek waren. Hier moet hun meester wel oplettend zijn, om dezulke van de zieken te onderscheiden. Omdat zij voorgeven rugpijn, buikpijn, zijdepijn, hoofdpijn, tandpijn of pijn in de leden te hebben. Is hun meester hierin onkundig of al te toegevend, dan is gewoonlijk de helft van de werkbare slaven in het ziekenhuis en bijgevolg buiten werk.’ |

**Bron 13**

*Hartsinck beschreef de maatregelen na de opstand van de marronaanvoerder Baron in 1717:*

|  |
| --- |
| ‘Enige jaren daarna werd vastgesteld dat al diegenen die dorpen van weglopers ontdekten een premie zouden genieten van vijfhonderd, duizend of vijftienhonderd gulden, afhankelijk van het dorp dat gevonden werd. Slaven die dorpen ontdekten of wisten en die niet aangaven, werden als weglopers aangemerkt.  Indien deze slaven of zelfs weglopers zichzelf kwamen aangeven, de schuilhoeken of dorpen bekend maakten, verkregen zij niet alleen vergiffenis, maar bovendien een premie en de vrijheid.’ |

**Bron 14**

*Er waren ook slaven die liever slaaf bleven: Stedman in 1799:*

|  |
| --- |
| ‘Verschillende slaven kopen hun vrijheid van hun meesters; sommigen verkiezen liever hun geld te bewaren, wanneer de meesters billijke mensen zijn, omdat zij, zolang zij slaven blijven, van belastingen vrijgesteld zijn. |

**Bron 15**

*Het koloniale bestuur verbood bij herhaling het houden van dansfeesten. De slaven hielden zich er niet aan. Op 28 april 1832 woonde Teenstra in Paramaribo een zangspel bij. Hier hoorde hij enkele slavinnen het volgende lied voordragen:*

|  |
| --- |
| ‘Ik ben in een tuin geweest,  Ik hoorde een historie.  Hebt gij oren, hoor deze historie:  Ik ben gelijk de Courant,  Ik zal het ruchtbaar maken,  Hoort wat ik u vertel:  Het Surinaamse land  Is gelijk een krabbehol  Dat maar één gat heeft;  De zaken gaan als een krabbe,  Het land is een krabbe zonder hoofd.\*  Niets loopt recht, maar alles scheef.  Het land der blanken is goed,  Het is gelijk een konijnenhol,  Het heeft vele gaten;  Suriname heeft maar één gat,  Waar wij niet uit kunnen,  Men houdt ons gevangen.’ |

\* De gouverneur was kort tevoren overleden.