Mer enn religion bak uroen

KRONIKK

Bergens Tidende
Fredag 13. desember 1985

Det er ikke bare mellom hinduer og muslimer at det har vært konflikter i India. De har også oppstått mellom ulike muslimske grupper, mellom sikhene innbyrdes, sikhene og hinduene og mellom hinduer og kristne. Håpet om at delingen av det britiske India skulle gjøre slutt på etniske og religiøse motsetninger var nåvært, skriver kronikkforfatteren, som for tiden er bosatt i Bergen. Det er også altfor enkelt å se religionen som årsak til at antallet voldelige oppføringer har økt.

KALIM ULLAH SIDDIQI

Bakgrunnen for urolighetene i det selvstendige India er av sosiosøkonomisk art. India er et utviklingsland, og utviklingen går temmelig langsomt. Situasjonen forverres på grunn av ujevnt utvikling, både regionalt og etnisk, slik at konfliktene mellom de forskjellige folkegruppene skjerpes enda mer. Dette kan man bare forstå dynamikken i opptøyene når man tar i betraktning klasseforskjellen. De rike i de rivaliserende samfunn klarer å utnytte etnisk og annen felles identitet til sin egen fordel.

Det må nevnes at volden ikke er begrenset til hindu-muslimspråk, men også kommer til uttrykk mellom shia- og sunni-muslimer, mellom sikhene innbyrdes, mellom hinduer og sikhene og hinduer og kristne.

Det er skjedd en økning i volden mot harjanerne (avkaste-hinduer) fra hinduene av øverste og mellomaste kaste, de som eier jord, driver handel, og politisk og sosialt utgjør de dominerende grupper på landsbygden. Regjerings statistikk viser at disse de- leer av de høyere kastene styrkes økonomisk. Disse kastene kontrollerer i stigende grad de sosiale og kulturelle institutioner, mens antallet fattige stiger. I løpet av de siste trettårene har befolkningen i landbruket mistet jorden og er blitt landarbeidere.

Hartjan-kastenens trang til å hindre ytterligere forvilling av kår og menneskeverd får dem til å protestere mot gamle kastesystemer og andre former for urettferdighet som er påvunnet dem.

Overgrepene mot Hartjan-kasten skjer vesentlig i landsdelsstreekene. Urolighetene skjer bynplogere i de delstreekene hvor landreformer enten ikke er helt gjennomført, eller hvor den nye teknologien i landbruket bare tilgodeser de høyere kastene. De rike godseierne nyter forskjellige metoder for å redusere arbeidskraft-omkostningene, som f.eks. å dele de arbeids-søkende inn etter kaste, religion og kjenn, eller importere arbeidskraft fra andre distrikt for å senke lønningsne.

Siden midten av 60-årene har urolighetene mellom hinduer og muslimer også økt. I flere byer i Nord- og Sentral-India er det en årlig foretakelse. I samme periode er veiksten i Indias økonomi svekket, noe som slår ut i arbeidsledigheten. For tiden er en ubetyngelig peripetie.

Etter den fortrinnsløse "raasen", fordi den muslimske eliten hadde klart å realisere sin klasses interesse.

I Kachmir, Vest-Bengal og Kerala har de fleste byene ikke vært særlig berørt etter delingen. Enkelte mener det skyldes problemene med å modernisere muslimene og få dem inn i den nasjonale hovedstrømmen. De peker på muslimenes meget strenge påbud når det gjelder skikker og mat. Hverken er opplysningene dukket opp i de andre samfunnene?

Det materialet som er samlet fra forskjellige steder hvor det de siste 20 år har funnet sted opplyser gjen vil vi trekke visse konklusjoner.

For det første har slike opplysninger på noen unntak når funnet sted i byområdene. Byene Ahmedabad (Gujarat), Allagur, Allahabad, Madras (U.P), Bombay, Madras (Maharashtra) m.fl. har i større grad vært hjemstaden av opplysninger. En viktig årsak kan være at flertallet av folk som bor i disse byene er fra de lavere middeklasse, og lederskapet består av mindre næringsdrivende eller håndverkere som har økonomisk og politisk interesse av å dele folk etter religiøse skiller.

For det andre kan man av listen ovenfor slutte at de fleste av byene er trøve sentre for mindre håndverksindustri. I disse byene har muslimske håndverkere og forretningsfolk oppnådd en relativ grad av velstand. De har nå tilstrækkelig midler til å tilpasse seg avanserte maskiner, kjøpe opp eieendomm, bruke penge på utdannelse og sette i gang nye tiltak. Dette har skapt fiendskap hos hinduene, som er redegjort for å miste terrenget til muslimene. Velstanden hos den muslimske forretningsstanden i siste årene har vært årsak til adskillig fiendskap i Moradabad, Ahmedabad, Ferozabad og Allagur.

De som særlig var skadelidende under opplysningene i begynnelsen av 80-årene var både industrien som i Jaipur, messingindustrien i Moradabad, og sentrene for tepeindustrien i Bhiwandi.

For det tredje er det overvei-
dende beviser på at Rastriya Sewak Sangh (RSS - Den nasjonal-frivillige organisasjon) stadig har spilt en rolle ved organisering og oppfordring til opplysninger i India.


Det er de små episodene, snedig utnyttet av RSS, som skaper det halefulle og misterkarme klima som ofte er en del av videnskapskonflikt. Jamat-i-Islami og RSS er også interessert i å spekke motsetninger. En annen ting er at disse opplysningene gjør at muslimene blir seg sin religion bevist og driver i armene på konservative krefter.

Flere undersøkelser som har brakt på det røde hvalen rok-slike organisasjoner spilled i lokale konfliktområder. Rapporter på Tellcher-cherrytumultene (Kerala) i 1971 avslørte fakta om deres krig og forfølgelsespolitikk innen RSS begegner sin aktivitet i området. En voldsom anti-muslimsk propaganda kastet muslimene i armene på organisasjoner som la grunnen til konflikten.

RSS skiller mellom "patrioter" og "forrædere" på grunnlag av religion, og tror på Hitlers metoder når det gjelder å bygge en nasjon. Hindu-Rashtra-ideologien er en ny variante av en kloke ideologi som tenner en dominerende klasses interesse og utnytter arbeidere, minoriteter og andre deler av befolkningen.


For de femte gjør det fram at politi- lige og distriktsadministrasjonen ikke bare mangle kontroll over opplysningene, men også har demonstrert fordømmer overfor mindretal. Hinduene organisasjoner får frie hender i sin propaganda, uten at den lokale administrasjonen gir opp. I Ranchi (Bihar), Ventures (UP) og flere andre deler har politiet til og med tatt del i plundering, ildspåsættelse og drap.