2.3

aBekijk de bron. Het VOC-schip uit de intro dat de zijde zou ophalen, was nooit in Batavia aangekomen. Welke risico's liepen VOC-schepen onderweg?

Slecht weer, uit de koers raken, aangevallen worden door andere schepen.

bWelk extra risico hadden VOC-schepen op de heenreis?

Ze werden soms gekaapt door de bemanning vanwege het goud en zilver dat aan boord was.

cWaarom namen handelaren zulke grote risico's in hun handel met Azië?

Als de reis goed verliep, maakten ze met de koopwaar veel winst.

dHoe verliep de terugreis van de Zutphen in 1632? Leg je antwoord uit.

Goed, want het schip voer later nog een paar keer naar Batavia.



Leg uit dat het ontstaan van een wereldeconomie een gevolg is van de ontdekkingsreizen.

omdat er veel ondekkingsreizen waren werdne veel plekken ontdekt een kon er veel gehandeld

1. .

A Kooplui werkten samen in een compagnie om een handelsreis naar Azië te organiseren. Welke twee voordelen had zo'n compagnie?

* Het organiseren van zo'n handelsreis was erg duur.
* Ze kregen op die manier een handelsmonopolie.
* Bij mislukking werd het verlies gedeeld.
* De winst moest worden gedeeld.

B Om welke reden voegden Hollandse en Zeeuwse kooplui de compagnieën samen tot één handelsbedrijf, de VOC?

Zo wilden ze concurrentie voorkomen.

4.

aGebruik de bronnen. Gebruik ook de leertekst uit je handboek. Maak de tekst kloppend.

**VOC**  
Handelsmonopolie voor:

Oost-Indië

Handel in:

Nootmuskaat, foelie, peper, kruidnagel, thee

Soort landbezit overzee:

Handelsposten

Kaapvaart

Nee

**WIC**  
Handelsmonopolie voor:

West-Afrika en Amerika

Handel in:

Slaven, rietsuiker, tabak, cacao

Soort landbezit overzee:

Handelsposten en kolonies met plantages

Kaapvaart

Ja

5.

Welke gevolgen had de wereldhandel? Maak de zinnen af.

Voor de vorsten in Azië:

de VOC bepaalde soms met dwang welke producten voor welke prijs werden verhandeld.

Voor de mensen in Afrika:

sommigen werden als slaven verkocht in Amerika en moesten op plantages werken.

Voor de indiaanse bevolking in Amerika:

de indianen raakten hun land kwijt.

6.

aLees de bronnen. Tussen welke plaatsen vervoerde de vrachtvaarder waar Lammert Vermeij matroos op was, vracht?

Van de Republiek naar , dan naar , naar  en weer naar Lissabon.

bWelke twee gevaren voor een vrachtvaarder op zo'n reis beschrijft Lammert?

Storm en zeerovers.

cWaaruit blijkt dat het werk als matroos gevaarlijk is?

Lammert schrijft dat zijn jas overboord is geslagen en dat hij het ook zelf had kunnen zijn.

dBedenk een reden waarom Lammert dit gevaarlijke werk toch doet.

Hij moet zijn gezin onderhouden.

eWordt Lammert op deze reis volgens hem goed betaald?  
Leg je antwoord uit.

Nee, want hij klaagt dat hij liever een andere zeereis had gemaakt, die minder gevaarlijk was en veel beter betaalde.

fWat is er volgens jou met Lammert gebeurd?

Je eigen antwoord, bijvoorbeeld: zijn schip is gekaapt door de Engelsen of door de Barbarijse zeerovers. Hij is omgekomen of als slaaf verkocht.

2.4

1.

Bekijk de bron. Schrijf drie dingen op waaruit blijkt dat dit een huis was van rijke burgers.

De vrouwen hebben kostbare kleren aan.  
Er hangen schilderijen in de linnenkamer en er staat een grote linnenkast. Het is een groot huis met een trap.

bWat voor soort huis was dit?

* Een vrijstaand huis op het platteland.
* Een arbeiderswoning.
* Een grachtenpand in een grote stad.
* Een vrijstaand huis in een grote stad.

cVerklaar je antwoord bij vraag b.

Je ziet aan de overkant van de straat ook grachtenhuizen. Die stonden in de steden.

2.

aGeef een voorbeeld van kleding die rijke meisjes en vrouwen toen droegen.

Lange rokken en onderrokken.

bIs het kind in deze bron volgens jou een jongetje of een meisje? Leg je antwoord uit.

Je eigen antwoord, bijvoorbeeld: een jongetje, want kleine jongens droegen vroeger ook jurkjes.

.