John Kerry's ‘vredesplan’: Palestijnen dreigen opnieuw als dwarsliggers neergezet te worden

Jonathan Cook

Onder zware druk van de Verenigde Staten heeft premier Binyamin Netanyahoe de achterliggende vier jaar, overduidelijk met tegenzin, lippendienst bewezen aan het toewerken naar de vorming van een Palestijnse staat. Zijn werkelijke agenda was evenwel altijd duidelijk: geen Palestijnse staat, maar wat hij aanduidde met ‘economische vrede’.

De doorsnee Palestijn kan in Netanyahoe’s visie gepacificeerd worden door hem de restjes van de eettafel van de baas toe te schuiven: minder checkpoints, meer banen, meer handelsmogelijkheden en een geleidelijke verbetering in de levensstandaard. Dit alles zodat Israel tijd wint om de joodse nederzettingen verder uit te breiden en de greep op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, verder te versterken.

Na 20 jaar de vorming van een Palestijnse staat, zoals in het vooruitzicht gesteld in de Oslo-Akkoorden, nagestreefd te hebben, hebben de Verenigde Staten aangegeven dat zij van koers gaan veranderen. Het lijkt erop dat zij Netanyahoe’s model van ‘economische vrede’ gaan omarmen.

Tijdens de zitting van het World Economic Forum in Jordanië, ontvouwde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, geflankeerd door de president van Israel, Shimon Peres, en de president van het Palestijns Nationaal Gezag (PNA), Mahmoed Abbas, een economisch programma dat vooral bedoeld is om Israelisch-Palestijnse overleg opnieuw leven in te blazen.

Zo’n 300 Israelische en Palestijnse zakenlieden steunden zijn initiatief, adus Kerry, en zullen zwaar in de Palestijnse economie gaan investeren - een onderneming die ‘groter, gedurfder en ambitieuzer is dan wat ook sinds het afsluiten van de Oslo-Akkoorden [in 1993]’.

Meer details zijn er niet gegeven, behalve dan dat programma geleid zal worden door de voormalige Britse premier Tony Blair, die de vertegenwoordiger is van het Kwartet [Verenigde Staten, Europese Unie, Russische Federatie en het Kantoor van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties; red.] en sinds 2007 ‘onze man in Jeruzalem’ is van de internationale gemeenschap.

Een opmerkelijke keuze gezien het feit dat het Palestijnse leiderschap hem publiekelijk heeft afgedaan als ‘een pleitbezorger van Israel’ en in eigen kring stelt dat hij ‘een apartheid-achtige benadering heeft waar het gaat om de bezette Westelijke Jordaanoever’, zo is uit, in 2011 uitgelekte documenten (*The* *Palestine Papers)* duidelijk geworden.

Wat Kerry met zijn plan zegt te willen bereiken, is groots en tegelijk vaag. Door toedoen van private investeringen ter hoogte van 4 miljard dollar over een periode van drie jaar zou de Palestijnse economie met 50 procent groeien; de agrarische productie en het toerisme zouden verdrievoudigen; de lonen zouden met gemiddeld 40 procent stijgen en er zouden 100.000 nieuwe woonhuizen worden gebouwd.

Helaas voor Kerry was men niet erg overtuigd – en terecht. De minister heeft niet anders gedaan dan de opdracht die zes jaar geleden aan Blair was gegeven, in een nieuw jasje te presenteren. Blairs taak was het om de ontwikkeling van de Palestijnse economie te stimuleren en Palestijnse instituties op te bouwen met het oog de vorming van een Palestijnse staat. Daarvan is tot dusver weinig terechtgekomen.

Zoals redacteur David Horovitz van de rechtse *Times of Israel* spottend opmerkte: Indien er 4 miljard dollar aan private investeringen in de Palestijnse economie voor handen was geweest, dan kan men ervan uitgaan dat [zakkenvuller] Tony Blair die gevonden zou hebben.’

Vanuit een andere invalshoek bezien: het probleem van de Palestijnse economie is niet een gebrek aan investeringen, maar het ontbreken van levensvatbare *mogelijkheden* om te investeren. Palestijnen hebben geen controle over de grenzen van hun woongebied, hun luchtruim, radiofrequenties, water en andere natuurlijke hulpbronnen – niet eens over hun betaalmiddel of over het binnenlandse personen- en goederenvervoer. Alles hangt van Israelische welwillendheid af. Weinig investeerders zijn bereid om onder dergelijke omstandigheden aan de slag te gaan. Israel heeft bovendien bij herhaling aangetoond dat het maar al te zeer bereid is om de financiën van de PNA te ruïneren, bijvoorbeeld door ingehouden belastinggelden niet naar de PNA door te sluizen.

De rol van Blair is in het verleden sterk bekritiseerd vanwege diens focus op uitsluitend economische ontwikkeling. Dat heeft niet bepaald bijgedragen aan het scheppen van een gunstig onderhandelingsklimaat, maar bovendien heeft het de passieve opstelling van Israel en de Verenigde Staten inzake de onderhandelingen afgedekt. In plaats van het falende mandaat van Blair grondig te herzien, lijkt Kerry dit te willen verlengen en uit te breiden.

Abdallah Abdallah, een hoge FATAH-functionaris, verwoordde de Palestijnse reactie op het plan van Kerry als volgt: ‘Wij zijn geen beesten, die het slechts om voedsel is te doen. Wij zijn een volk dat voor zijn vrijheid strijdt.’

Israel is gaarne bereid om Kerry ertoe aan te zetten op de door hem ingeslagen weg voort te gaan. Vanuit Israelisch perspectief leidt het de aandacht af van het Arabisch Vredesinitiatief – het (hernieuwde) aanbod van de Arabische staten van afgelopen maand waarin zij zich bereid verklaren om met Israel volledige diplomatieke betrekkingen aan te knopen in ruil voor terugtrekking door Israel uit *het grootste deel* van het in 1967 bezette Palestijnse grondgebied [tot dan toe is door hen steeds gesproken over terugtrekking uit *al*het in 1967 bezette Palestijnse grondgebied; zie ook het redactioneel; red.].

Netanyahoe die vreesde dat dit aanbod hem onder druk zou kunnen zetten om serieus te gaan onderhandelen, heeft er de voorkeur aan gegeven om zich omtrent het initiatief in een volledig stilzwijgen te hullen. Dat lag anders in het geval van de minister van Financiën, Ya’ir Lapid, die door het Westen onthaald is als een vredesstichter, maar die het idee van een overeenkomst met de Palestijnen als niet realistisch afdoet. Onlangs verklaarde hij tegenover *The New York Times* dat hij verdere uitbreiding van de joodse nederzettingen steunt.

Israel lijkt te hopen dat de inmiddels permanent door geldzorgen geplaagde PNA [verder] gemanipuleerd kan worden door miljarden dollars in het vooruitzicht te stellen. Volgens Palestijnse bronnen wordt er door de Verenigde Staten grote druk op PNA-president Abbas uitgeoefend, waarbij het Kerry-plan hem ertoe moet aanzetten om zijn voorwaarde te laten varen dat wat de Palestijnen betreft er weer onderhandeld kan worden nadat Israel de bouwactiviteiten in de joodse nederzettingen heeft bevroren [waarbij men moet bedenken dat wat bevroren is, zomaar weer ontdooid kan worden; red.]

Voor Israel het van belang om deze concessie van Abbas los te krijgen. Los van berichten dat Netanyahoe de Amerikanen stilzwijgend beloofd heeft om hen de komende weken niet in verlegenheid te brengen met de aankondiging van nieuwe bouwprojecten in de joodse nederzettingen, zitten er daarvan een reeks in de pijplijn.

Zo wisten de media te melden dat er een plan ligt voor 300 woningen in Oost-Jeruzalem, terwijl er daar nog eens 800 te koop zullen worden aangeboden. Bovendien zullen er naar verluidt verscheidene zogeheten outposts – nieuwe joodse nederzettingen die zonder toestemming van de Israelische regering zijn opgericht – met terugwerkende kracht gelegaliseerd worden. In Eli, nabij Ramallah, gaat het daarbij om enkele honderden huizen.

Het persbureau Reuters meldde dat Kerry spoedig een besluit verwacht omtrent het opnieuw opstarten van het overleg – zo niet, dan zal hij het zogenaamde vredesproces laten voor wat het is. Tegenover het American Jewish Committee verklaarde hij: ‘Als wij nu niet slagen, dan zal zich mogelijk niet nog een kans voordoen.’

Voor Netanyahoe zijn dit loze dreigementen. In geval de Verenigde Staten hun handen van het conflict aftrekken, zal Israel de handen [nog] meer vrij krijgen om de onderwerping van de Palestijnen en de roof van hun grond verder op te voeren.

Hoewel er voor de Palestijnen meer op het spel staat, heeft de PNA zich tot dusver in alle stilte afwijzend over het Kerry-plan uitgelaten. Men heeft laten weten niet bereid te zijn om ‘[wezenlijke] politieke concessies te doen in ruil voor economisch gewin’ – een diplomatieke manier om te zeggen dat men zich niet laat omkopen om de kwestie van de Palestijnse staat in de uitverkoop te doen.

Daarbij bestaat er voor Palestijnen een reëel gevaar – zoals zij zich maar al te goed herinneren van het Camp David-overleg in 2000 - dat zij bij een eventuele mislukking van het Kerry-plan opnieuw als dwarsliggers neergezet zullen worden. In geval zij weigeren te tekenen voor de nieuwste versie van ‘economische vrede’, dan zullen Israel en de Verenigde Staten maar al te happig zijn om hen van onverzettelijkheid te beschuldigen.

Voor Netanyahoe is er sprake van een win-win situatie, voor de Palestijnen opnieuw een rampzalige misser in het diplomatieke proces.

bron: *The Palestine Chronicle*, 4 juni 2013

Jonathan Cook is journalist te Nazareth en auteur van een reeks boeken over de Kwestie Palestina

vertaling: Jochem van Oosten

lokkertje

Tijdens de zitting van het World Economic Forum van afgelopen mei in een luxe hotel aan de Jordaanse kant van de Dode Zee, is door de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, aan de aanwezige vertegenwoordigers van het Palestijnse Nationaal Gezag (PNA) een ‘economisch plan’ voorgelegd.

Dit plan behelst een pakket van 4 miljard dollar aan investeringen, door toedoen waarvan het Palestijnse Bruto Nationaal Product de komende drie jaar met 50 procent zal stijgen, de werkloosheid met tweederde zal afnemen en de salarissen met gemiddeld 40 procent zullen stijgen (cijfers *al-Akhbar* van 31 mei 2013). De PNA zal toegestaan worden om de fosfaatlagen aan de Palestijnse kant van de Dode Zee en de gasvoorraad in de territoriale wateren van de Strook van Gaza te exploiteren (waarvoor de PNA al sinds 1999 de licentie bezit). Voorts zal de infrastructuur in het C-Gebied verbeterd worden (dit vormt rond 60 procent van de oppervlakte van de Westelijke Jordaanoever; het militair en burgerlijk bestuur zijn er in handen van de Israelische bezettingsmacht; economisch-strategisch van groot belang vanwege de grote watervoorraden).

Vooral dit laatste zal door Israel niet met gejuich ontvangen zijn, aangezien men In Tel Aviv toewerkt naar *de facto* annexatie van het C-Gebied. Door Palestijnen wordt het plan gezien in het kader van de zogenaamde ‘economische vrede’ (in plaats van een eind aan de bezetting), zoals door Binyamin Netanyahu sinds zijn aantreden als premier in 2009 wordt gepropageerd.

Het economische plan komt op het moment dat Washington voor de zoveelste keer het doodverklaarde ‘vredesproces’ nieuw leven probeert in te blazen, waarbij Palestijnen vanwege slechte ervaringen uit het recente verleden over de streep moeten worden getrokken.

uit: *Soemoed* jaargang 41, nummer 3-4 (mei-augustus 2013)