**EEN PREEK VOOR BROEDERLIJK DELEN – VASTEN 2019**

**FREDDY DE GEYTERE – priester in zending van het bisdom Brugge, sinds 1974 werkzaam in Guatemala**

Guatemala: het land van de eeuwige lente, de prachtige vulkanen, de weelderige tropische plantengroei, het vogelparadijs!! Wie zou dáár eens niet naar toe willen! Zelfs wereldclubs als Barcelona en Real Madrid hebben daar reeds kweekscholen voor toekomstige voetbalgenieën. En muzieksterren als Metallica, Ricky Martin, en Luis Miguel hebben daar reeds hun fortuin aangedikt.

Mag ik even deze utopische luchtballon doorprikken?

De Eeuwige lente in Guatemala is langzaam maar zeker aan het verglijden naar een eeuwige zomer: vooral in het Oosten van het land is het een regelrechte woestijn aan het worden. Men spreekt nu reeds van een verlengde droge periode voor gans Guatemala dit jaar.

Het vogelparadijs bestaat enkel op internet, en in een tweetal verdoken reservaten waar je de Quetzalvogel een zeldzame keer kan bewonderen. Alles is puur publiciteit om bij enkele toeristen de zakken leeg te schudden in de luxehotels, die dan nog niet eens Guatemalteekse bezitters hebben...

En de mooie vulkanen - vergeet het maar: daar klim je best nooit bovenop. De Fuego vulkaan heeft vorig jaar tientallen dorpen van de aardbodem geveegd, en de overige 24 vulkanen zijn enkel goed voor aardbevingen en enkele handvollen verloren gelopen toeristen ieder jaar.

De échte realiteit lees je in de krant van enkele weken geleden: méér dan 58000 illegale Guatemalteken buiten gezet uit de Verenigde Staten, op amper twee maanden tijd. Dat worden er dan een slordig half miljoen eind dit jaar. En die gingen niet naar ginder om Disneyland te bezoeken natuurlijk.

Die gingen als verlopen Joden in de woestijn, op de vlucht voor de miserie in eigen land. Men spreekt over “boeren”, maar zelfs dát woord is nog te mooi: het zijn landarbeiders, hier nog steeds als “mozos” aangeduid, wat in feite “slaven” betekent. Het zijn “jornaleros”, loonarbeiders, die per honderdtallen met camions op de plantages uitgeschud worden.

Het zijn uitgeputte handelaartjes in allerhande prutsartikeltjes: luchtballonnen op de kermis, schoenveters en sigaretten, gestoofde bananen langs de straten, en zelfs handel in lichamen en duistere zaakjes.

Allemaal uitgerangeerd uit de grote koffieplantages, waar de verliezer nooit de eigenaar is, maar altijd de werkman. De koffie is op wereldvlak aan een zwanenzang toe: niet door de antipropaganda, zoals tegen Starbucks, Dat raakt hun koude kleren niet. Starbucks CEO Howard Schultz is zelfs presidentskandidaat voor 2022 in de Verenigde Staten.

Het komt door de overproductie in Vietnam, en de overige slachtoffers van de Vietnam- oorlog: Laos, Birma, en Cambodja. Daar hebben de Verenigde Staten destijds de koffieplantages aangemoedigd, als een soort schadevergoeding voor hun Napalm-oorlog, En terzelfdertijd hebben ze daarmee de rest van de wereld in een uitzichtloze koffiecrisis gestort.

Slachtoffers: de duizenden dagloners, de landarbeiders, die zelfs geen heel klein stukje grond mogen bewerken voor eigen gebruik.

Reeds dertig jaar terug hebben de bisschoppen van Guatemala dat aangeklaagd in hun pastorale brief: “El clamor por la tierra” Het leverde hen prompt de bijnaam “communisten” op vanwege de rijke klasse. Het document was zelfs geen beschuldiging, maar enkel een onschuldige opsomming van statistieken. Ze klaagden onder andere aan dat 15 procent van de bevolking 95% van de grond bezit. Een voorbeeld: In de gemeente El Tumbador bestaan plantages die 3000 hectaren groot zijn en allemaal voor koffie bestemd. De landarbeiders worden van heinde en verre aangevoerd per vrachtwagens. Aan de Stille Oceaankust is het zelfs nog erger: er is daar een gemeente (La Nueva Concepción, 554 vierkante kilometer groot), die voor 90 % uit suikerrietvelden bestaat, allemaal eigendom van één familie: de directe afstammelingen van een van de ondertekenaars van de onafhankelijkheidsakte in 1821. (Familie Beltranena)

Gelijk welke poging, met of zonder geweld, om dit te doen veranderen is op een sisser uitgelopen. En nu ook de guerrillabeweging op niets is uitgelopen, blijft er maar één oplossing over: wegvluchten naar het droomparadijs: de Verenigde Staten.

Wie dat niet kan, blijft op zijn honger zitten.

Het gaat om het overleven, níet om bestaande structuren omver te gooien. Dat werd gepoogd, maar mislukte jammerlijk. Ook staan hier steeds Nicaragua, El Salvador en Honduras voor de geest: daar lukte het wel (Nicaragua) of bijna( Honduras en El Salvador), maar de ijzeren greep van de Verenigde Staten deed alles mislukken. In Nicaragua was het voldoende de olie-invoer lam te leggen om de munt op een paar maand tijd met één miljoen procent te doen devalueren. Iets wat nu ook in Venezuela aan het gebeuren is. De enorme stroom migranten uit Honduras enkele maanden terug is daar ook een gevolg van. Over El Salvador hoeven we zelfs niet te spreken: reeds één derde van de volledige bevolking leeft in de Verenigde Staten.

Welnu, het is dááraan dat Broederlijk Delen, en zijn partnerorganisaties, aan het werken zijn. Beletten dat de overgebleven rest óók in de bittere ellende terechtkomt. Het is de moderne versie van de Jezuïeten in Paraguay, die de indianen organiseerden in gemeenschappen, om het hoofd te bieden aan de wreedaardige Spaanse kolonisten (De film “The Mission” geeft dat op enig mooie en wrede manier weer).

Wat is de bedoeling van deze projecten : de overgebleven verpauperde landarbeiders, die enkele tientallen vierkante meter grond hebben, te behoeden voor een noodgedwongen verkoop van hun schamel stukje grond. Daarvoor organiseren ze hen in een soort productiegemeenschap.

*“Een waardig leven en een gezond leefmilieu voor de boeren en inheemse bevolking op het Guatemalteekse platteland. Dat is waar Broederlijk Delen met 10 lokale partnerorganisaties naar streeft. Samen komen we op voor de rechten van de lokale bevolking en ondersteunen we hun eigen plannen.”*

Dat staat letterlijk te lezen in hun programmaverklaring van 2019. Op internet kunt ge gans dat programma terugvinden onder de zoekterm “Broederlijk Delen Guatemala”

Het gaat niet alleen om grond, maar ook om productiemethodes, watervoorziening, gezondheidszorg, woningbouw, en alles wat mensen kan behoeden voor een volledige ineenstorting.

Daaraan gaan ook wij hier vanuit onze parochie in Vlaanderen of Brussel deelnemen. Als kleine parochiegemeenschap zijn we solidair met die kleine gemeenschappen in Guatemala. Het sprankeltje vuur onder de as doen opleven, om samen een betere wereld op te bouwen.

En weten dat dit helpt om ginder ver een andere type gemeenschap op te bouwen: waar het niet elk voor zichzelf, maar ieder voor allen wordt.

Dank u om uw milde medewerking aan dit grootse opzet.