Israel vraagt Arabische bezoekers e-mails voor inspectie te openen

Toen Sandra Tamari aankwam op Ben-Goerion International Airport bij Tel Aviv, werd haar een ongebruikelijk verzoek gedaan: Een veiligheidsbeambte duwde een computerscherm naar haar toe, zocht verbinding met Gmail en gaf haar de opdracht om ‘in te loggen’.

De beambte, die Tamari ervan verdacht dat zij betrokken was bij pro-Palestijns activisme, wenste haar privé e-mail-account te onderzoeken op belastend bewijsmateriaal. De 42-jarige Amerikaanse van Palestijnse afkomst weigerde en werd per direct het land uitgezet.

Wat Tamari overkwam staat niet op zichzelf. Door een cyberspace draai aan haar roemruchte geschiedenis van vliegveldbeveiliging te geven, is Israel begonnen inkomende reizigers die als verdacht worden beschouwd, te dwingen persoonlijke e-mail-accounts voor inspectie te openen, zo melden bezoekers.

Met in hoofdzaak moslims en Arabieren als mikpunt, lijkt deze praktijk tot doel te hebben bezoekers eruit te pikken die een voorgeschiedenis van pro-Palestijns activisme hebben. In mei heeft dat geleid tot de deportatie van ten minste drie Amerikaanse vrouwen.

Het is vooralsnog onduidelijk op welke schaal dit wordt gedaan.

Toen Israel binnenlandse inlichtingendienst Shin Bet werd gevraagd of Tamari's beweringen klopten, bevestigde deze dat zij ondervraagd was en dat zijn beambten overeenkomstig de wet hadden gehandeld.

Israel kent een lange geschiedenis van profilering op etnische grondslag en noemt dit een noodzakelijk kwaad vanwege zijn bittere ervaring met terroristische aanslagen. Arabische reizigers en voorts iedereen die als een risico wordt gezien, worden dikwijls aan intensieve ondervragingen en indringende inspecties onderworpen, inclusief lijfelijke fouillering.

De veiligheidsprocedures lijken strenger te worden. Recente fouilleringen van journalisten bij officiële gelegenheden zijn zo indringend geweest, dat zij aanleiding waren voor tumult en weglopen - een situatie die spoort met groeiende verontrusting dat de regering afwijkende meningen de kop in probeert te drukken.

Diana Butto, voormalig juridisch adviseur van het Palestijns Nationaal Gezag (PNA) en bestuurslid van de Kennedy School of Government van de Universiteit van Harvard, zei dat het beleid inzake e-mail-onderzoek, voorheen sporadisch gebruikt, het afgelopen jaar op grotere schaal lijkt te worden toegepast.

Butto zei dat zij het afgelopen jaar aan drie groepsexcursies in de regio leiding had gegeven en dat elke keer ten minste één groepslid gevraagd werd zijn e-mail-account te openen. Daarbij waren vooral moslims, Arabieren en Indiërs het mikpunt. In de meeste gevallen is hen vervolgens de toegang geweigerd.

Butto zei voorts dat het gebruikelijk was dat beambten de mensen naar hun reisroute vragen en door hen geschreven artikelen of Facebook updates willen zien.

‘Het probleem is dat het niet mogelijk is om eerlijk te zeggen dat je gekomen bent om de Westelijke Jordaanoever te bezoeken zonder in een veiligheidsval terecht te komen,’ verklaarde Butto. ‘Of je liegt en dan neem je het risico dat je op een leugen betrapt wordt, of je vertelt de waarheid ... en in dat geval is het onduidelijk of je al dan niet toegelaten zal worden.’

Tamari, afkomstig uit St. Louis, vertelde dat zij op 21 mei in Israel arriveerde om deel te nemen aan een interreligieuze bijeenkomst. Zij omschreef zichzelf als een Quaker vredesactiviste en erkende dat zij deelnam aan campagnes die opriepen tot boycot en desinvesteren en sancties jegens Israel.

In aanmerking genomen haar activisme, vertelde Tamari dat zij rekening had gehouden met oponthoud in verband met veiligheidszaken. Maar zij was overrompeld door het bevel om haar e-mail-account te openen. Zij vertelde dat de beambten haar email-adres hadden ontdekt toen zij haar persoonlijke papieren doorzochten.

‘Dat was toen zij hun computer schermen naar mij toe draaiden en mij zeiden, “Log in”’, vertelde ze. Toen zij dat weigerde, zei een ondervrager, ‘Nou, dan moet je wel een terroriste zijn. Je hebt kennelijk iets te verbergen.’

Tamari vertelde dat zij vervolgens werd gefouilleerd, in een tijdelijke cel werd gestopt en de volgende dag op een vliegtuig naar de Verenigde Staten werd gezet. ‘Het idee dat iemand van mijn leeftijd, een Quaker nog wel en lid van een vredesdelegatie bestaande uit mensen Amerikanen, de toegang geweigerd zou worden - dat is geen moment bij me opgekomen,’ vertelde zij.

Najwa Doughman, een 25-jarige Palestijnse Amerikaanse uit New York, zei dat zij een soortgelijke ervaring had toen zij op 26 mei aankwam voor een éénweekse vakantie.

Een vrouwelijke beambte droeg Doughman op haar Gmail-account te openen, onder het dreigement dat zij gedeporteerd zou worden als zij dat weigerde.

‘Zij typte gmail.com en draaide het toetsenbord naar mij toe en zei, “Log in. Log nu in”,’ vertelde Doughman. ‘Ik vroeg, “Is dit wel wettig?”’ Zij zei, “'Log in”.’

Zij vertelde voorts dat de beambte op sleutelwoorden als ‘West Bank’ en ‘Palestine’ zocht en de draak stak met een chat waarin Doughman vertelde hoe zij graffiti had gelezen op de door Israel opgetrokken Muur op de Westelijke Jordaanoever.

‘Nadat zij een heleboel materiaal had gelezen, waarbij zij mij vernederde en bespotte, zei ik, “Ik vind dat je nu wel genoeg gelezen hebt”,’ vertelde Doughman, en voegde daaraan toe dat beambten namen en e-mails van haar vrienden noteerden terwijl zij haar chat-geschiedenis doornamen. Doughman's reisgenote, Sasha al-Sarabi, vertelde dat beambten haar terzijde trokken en haar Facebook pagina inspecteerden.

Beide vrouwen vertelden dat zij eruit gepikt werden vanwege hun Arabische familienamen, herhaaldelijk gevraagd werden wat de aard van hun bezoek was, en of zij voornemens waren naar de Westelijke Jordaanoever te gaan en deel te nemen aan anti-Israelische demonstraties.

Terwijl zij erkende dat zij op college zat en lid was van Palestijnse activistengroepen, vertelde Doughman dat zij volgehouden had dat het bezoek van een week uitsluitend om vakantie ging.

‘De ondervrager vroeg mij, "Voel je je meer Arabier of meer Amerikaan? ... Je voelt je vast meer Arabier,"’ zei Doughman. ‘Ik vertelde haar dat ik in de Verenigde Staten was geboren en daar studeerde, maar dat antwoord beviel haar niet.’

Na urenlange ondervraging, kregen beide vrouwen te horen dat zij niet toegelaten werden. Zij vertelden dat zij aan lijfelijke fouillering waren onderworpen, in een tijdelijke cel waren geplaatst en de volgende dag op het vliegtuig naar de Verenigde Staten waren gezet. Doughman vertelde dat zij Amerikaanse Ambassade in Tel Aviv niet hadden mogen bellen.

Kurt Hoyer, woordvoerder van de Amerikaanse Ambassade, zei dat de ambassade geen commentaar levert op specifieke gevallen. Maar, zei hij, er wordt ‘doorgaans’ met de ambassade contact gezocht wanneer een Amerikaanse staatsburger niet tot Israel of welk ander land ook, wordt toegelaten.

Het is gebruikelijk dat de ambassade gedurende de procedure waarin een beslissing omtrent toelating wordt genomen met de lokale autoriteiten in contact blijft staan.

Hij zei dat de Verenigde Staten er bij alle regeringen op aandringt ‘om mensen die een Amerikaans paspoort bezitten als Amerikanen te behandelen, los van hun etnische afkomst ... Tegelijkertijd heeft elke soevereine natie het recht om te bepalen wie zij wel en niet toelaat.’

Over de gevallen van Tamari en Doughman werd voor het eerst bericht op de linkse blog *Mondoweiss*.

Israel is steeds strenger geworden na een reeks botsingen met internationale activisten in de afgelopen jaren, met als dieptepunt een dodelijk treffen twee jaar geleden tussen Israelische commando's en een hulpkonvooi, dat probeerde de Israelische zeeblokkade van de Strook van Gaza te doorbreken. Daarbij zijn toen negen Turkse activisten om het leven gekomen. Beide partijen beschuldigden elkaar ervan geweld uitgelokt te hebben.

Sindsdien heeft Israel weten te voorkomen dat internationale activisten met dergelijke hulpkonvooien binnenkomen. Ook heeft het enkele ‘fly-ins’ van pro-Palestijnse activisten verhinderd. Israelische functionarissen erkenden dat zij daarbij gebruik maken van sociale media-accounts, zoals Facebook en Twitter, om activisten op voorhand te identificeren en te verhinderen dat zij aan boord gaan van vluchten naar Israel.

Emanuel Gross, hoogleraar Recht aan de Universiteit van Haifa, zei dat een dergelijke praktijk in Israel illegaal leek te zijn.

‘In Israel heb je een opsporingsbevel nodig om in iemands computer te kunnen kijken,’ zei hij. ‘Ik betwijfel of de beveiligingsbeambten een rechter vooraf om een dergelijk bevelschrift hebben gevraagd en ik betwijfel voorts of een rechter dat zou hebben afgegeven.’

bron: *Associated Press*, 5 juni 2012

vertaling: Koen Bos