Archipelstructuur: eilanden. Zorgden voor ontwikkelde zeevaart, daardoor zijn er zo veel etnische groepen. Eilanden konden isoleren. Daardoor zijn er veel verschillende culturen.

Urbanisatiegraad: aantal % mensen dat in de stad woont. In Indonesië is dat heel hoog omdat er weinig landbouwgrond beschikbaar is en de natuurlijke bevolkingsgroei hoog is.

Indonesië heeft een Am klimaat. Er zijn veel delfstoffen en olie in de grond. Op mondiale schaal is Indonesië de periferie, het westen het centrum. Op nationale schaal is Java het centrum en de rest van de eilanden periferie. Op Java is de primate city (vele malen grotere en belangrijkere stad) Jakarta, wat vroeger van Nederland was. Overbevolking leidde tot:

* Waterproblemen: vervuild water, regenval groot probleem. Grondwater wegpompen laat stad zakken → snelle verspreiding ziektes
* Luchtvervuiling: files vervuilen de lucht
* Duidelijke scheiding arm en rijk: armen leven in zelfgebouwde kampungs

**Transmigratie**

Overbevolking op Java aanpakken. Javaans gezin startkapitaal geven en uitzetten om boerenleven te beginnen. Werkte niet omdat de natuurlijke bevolkingsgroei niet af nam. Ook door gezinsplanning niet echt maar dat werkte wel al beter tegen de overbevolking.

Voordeel:

Bahasa Indonesia verspreiden

Eenheid creëren

Nadeel:

Meer bemoeienis overheid

Tegenstand culturele overheersen van de Javanen

Conflicten tussen culturen

Javanen geen verstand van landbouw

**Buitenlandse politiek veranderde**

Importsubstitutie: vervanging van importproducten door eigen producten. Zelf produceren. Eigen industrie beschermen en ontwikkelen. Verschaft meer banen, minder afhankelijk van andere landen. Maar ook minder kennis en verbetering van buitenaf.

Exportvalorisatie: het bewerken van ruwe grondstoffen ipv deze zoals ze zijn te exporteren. Creëert banen en zorgt voor meer winst. Katoen = kleding olie = benzine etc

Soeharto was minder bezig met het krijgen van één Indonesië dan Soekarno en was exportgerichter. Met repelita’s, vijfjarenplannen, wilde hij de begroting sluitend maken en door ruwe grondstoffen te bewerken probeerde hij winst te halen.

EPZ: assemblagefabrieken op stukken goedkope grond waar multinationals vestigen. Deze opdrachtgevers geven Indonesië meer werk en zo kan Indonesië industrialiseren.

**Situatie binnen de werksectoren**

Groene revolutie: invoeren van nieuwe gewassen en modernisering → rurale differentiatie → plantagelandbouw voor BBP. Toch weinig de-argrarisatie.

Mijnbouw/bosbouw minder intensief, MNO’s steken hier liever geld in. Of in assemblagefabrieken (halffabricaten).

Formele sector niet erg ontwikkeld, veel corruptie. Verdient weinig. Daarom veel aanhang informele sector. Straatverkopers, muzikanten, etc.