# **Hoorzitting Tweede Kamer 9 september 2019: Tibet in het kort**

# **Algemeen**

* Het Tibetaanse Plateau, met een gemiddelde hoogte van 4000 meter, beslaat met een oppervlakte van 2.5 miljoen km2, een kwart van China. Historisch bestond Tibet uit de provincies U-Tsang, Kham en Amdo. Na de Chinese invasie in 1949 is Tibet verdeeld in de Tibet Autonome Regio (TAR, sinds 1965) en Tibetaanse prefecturen in Qinghai, Yunnan en Gansu. Tibetanen spreken een eigen taal, het Tibetaans. Het Tibetaans Boeddhisme is de ruggengraat van de Tibetaanse cultuur.
* Tot 1949 was Tibet een onafhankelijk land met een eigen regering, munteenheid, paspoort en leger. In 1950 werd Tibet door China geannexeerd. De Dalai Lama vluchtte in 1959 met 100.000 Tibetanen naar India. Hij leeft nog steeds in ballingschap in Dharamsala.

**Vrede, veiligheid en stabiliteit: Surveillance en Controle Staat in Tibet**

* Na de grootschalige protesten in 2008 is de vrijheid van Tibetanen op alle terreinen sterk beperkt.
* In augustus 2011 werd Chen Quanguo, nu hoogste baas in Sinkiang, in Tibet aangesteld als partij secretaris. Chen initieerde een strategie gericht op versnelde assimilatie en volledige controle over het politieke, sociale en religieuze leven van Tibetanen, door middel van honderden ‘*convenience police stations*’ op 300-500 meter afstand, een grid surveillance system op buurtniveau, inwonende partijkaders in dorpen en kloosters, gezichtsherkenningstechnologie en big data analyse.[[1]](#endnote-1)
* Sinkiang en Tibet zijn strategische grensgebieden waar voornamelijk niet-Han bevolkingen wonen die een andere religie aanhangen. Tibetanen en Oeigoeren worden als bedreiging gezien voor de stabiliteit en nationale veiligheid gezien op basis van hun etnische achtergrond (*ethnic guilt*).
* De Chinese anti-terreur wet en de internet veiligheid wet uit 2016 versterken de grip van de CCP en hun discretionaire bevoegdheden ten koste van vrijheid en privacy van individuele Tibetanen.

# **Waarden: Religieuze Vrijheid**

* Boeddhisme wordt gezien als bedreiging voor de communistische partij omdat het uitdrukking geeft aan de Tibetaanse identiteit en omdat kloosters plekken zijn waar mensen samenkomen.
* Sinds 2016 voert China een beleid om religie te sinificeren.[[2]](#endnote-2) Monniken en nonnen zijn verplicht “core socialist values” te praktiseren [[3]](#endnote-3). Het bureau voor religieuze zaken controleert en bepaalt gebedshuizen, religieuze festivals en de selectie van Tibetaans Boeddhistische leiders.[[4]](#endnote-4)[[5]](#endnote-5)
* De Chinese overheid heeft een lijst opgesteld van gecertificeerde Boeddhas’[[6]](#endnote-6), de gemeenschap van de Boeddhistische Academie van Larung Gar gehalveerd[[7]](#endnote-7), politieke betrouwbaarheidstraining for monniken en nonnen ingevoerd en partijkaders in de kloosters aangesteld.[[8]](#endnote-8)
* Ambtenaren zijn beperkt in de uitoefening van hun religie, met als sanctie verlies van baan, sociale rechten en identiteitskaart.[[9]](#endnote-9)[[10]](#endnote-10) Kinderen mogen niet langer deelnemen aan religieuze festivals.[[11]](#endnote-11)
* China zegt de opvolger van de Dalai Lama te zullen aanwijzen. De Dalai Lama heeft aangekondigd niet in China te reïncarneren. Tibetanen zien de opvolging van de Dalai Lama als een zaak van religieuze vrijheid. De door de Dalai Lama goedgekeurde Panchen Lama, tweede in lijn van de Dalai Lama, is in 1995 als 6-jarige jongen ontvoerd. China heeft een eigen Panchen Lama aangewezen. Ondanks verzoeken van de VN en overheden, is er niets bekend over de ‘echte’ Panchen Lama.

# **Waarden: Onderwijsvrijheid**

* Onderwijs in de Tibetaanse taal is geleidelijk afgeschaft. Alle vakken, behalve het Tibetaans, worden gedoceerd in het Chinees. Tussen 2010 en 2014 protesteerden in Amdo en Qinghai meer dan 1,000 Tibetaanse studenten tegen de plannen het Tibetaans af te schaffen.[[12]](#endnote-12) Acht van hen zijn tot celstraffen van 4 jaar veroordeeld.[[13]](#endnote-13) In mei 2018 werd Tashi Wangchuk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf op grond van het aanzetten tot separatisme voor zijn petitie Tibetaans taalonderwijs te beschermen.[[14]](#endnote-14) In december 2018 werden informele studiegroepen in Qinghai als ‘ideologische infiltratie van de jeugd’ en ‘politieke oppositie’ aangemerkt en verboden.[[15]](#endnote-15)

# **Klimaat, grondstoffen en energie:**

* Het Tibetaanse Plateau heeft 45,000 gletsjers, de grootste zoetwatervoorraad ter wereld na de Noord en de Zuid Pool.[[16]](#endnote-16) Het is de bron van 11 belangrijke rivieren in Azië waarvan 1.3 miljard mensen afhankelijk zijn[[17]](#endnote-17) en speelt een cruciale rol in de Aziatische moesson. Temperaturen in Tibet stijgen 2x zo snel als het wereldgemiddelde.[[18]](#endnote-18)
* Degradatie van grasland, verwoestijning, smelten van gletsjers, grote infrastructurele projecten zoals mijnbouw, dammen, wegen, spoorlijnen en elektriciteitscentrales bedreigen de rijke biodiversiteit en het fragiele ecosysteem van het Tibetaanse Plateau en daarmee de watervoorziening.[[19]](#endnote-19)
* Door de aanleg van Nationale Parken worden Tibetaanse nomaden van hun land verdreven, al dan niet onder dwang. Zij verliezen hun landrechten en dieren en worden geherhuisvest zonder duurzame middelen van bestaan.[[20]](#endnote-20) [[21]](#endnote-21) [[22]](#endnote-22) Wetenschappers benadrukken dat Tibetanen, door hun kennis van traditionele vormen van landgebruik (zoals seizoensgebonden begrazing,) en filosofie van geweldloosheid de ideale beheerders van het fragiele ecosysteem in Tibet zijn.[[23]](#endnote-23)

# **Duurzame ontwikkeling:**

* Economische ontwikkelingsbeleid, zoals het winnen van grondstoffen en infrastructuur, zijn staatsgeleide projecten gericht op het ‘beschaven’ van Tibetanen en het vestigen van controle in gevoelige grensgebieden.
* Mijnen veroorzaken vervuiling en hebben negatieve gevolgen voor mens en milieu in Tibet. Constructie van dammen verstoort het natuurlijk evenwicht: het omleiden van rivieren blokkeert de natuurlijke verspreiding van voedingsstofrijke grond, verstoort aardbevingsgevoelige regio’s en vereist infrastructuur zoals wegen, hoogspanningskabels om afgelegen gebieden te ontsluiten.[[24]](#endnote-24)

# **Diplomatiek proces voor een vreedzame oplossing voor Tibet middels dialoog**

* Op uitnodiging van Deng Xiaoping bezochten in 1982 en 1984 twee Tibetaanse delegaties Beijing. Tussen 1979 en 1985 vonden vier *fact-finding* missies plaats in Tibet. In 1987 presenteerde de Dalai Lama zijn vijf-punten Vredes Plan en in 1989 ontving de Dalai Lama de Nobel Vredesprijs. Na jaren van informele contacten vonden er tussen 2002 en 2010, 9 formele gespreksrondes plaats en presenteerden de Tibetanen een *Memorandum for Genuine Autonomy for the Tibetan People*. [[25]](#endnote-25) China heeft na 2010 geen enkele interesse meer getoond in verdere contacten met de Dalai Lama.
* De Dalai Lama vertegenwoordigt de standpunten van de meeste Tibetanen. Dit, en zijn nadruk op geweldloosheid en autonomie, maakt hem de beste onderhandelaar om tot een duurzame vreedzame oplossing voor het conflict in Tibet te komen.

# **Aanbevelingen**

* 1) Dring bij de Nederlandse regering aan op hervatting van de dialoog tussen vertegenwoordigers van de Dalai Lama en China op basis van de *Memorandum on Genuine Autonomy*;
* 2) Vraag de Nederlandse regering uit te leggen wat hun Tibet-beleid is en hoe dit wezenlijk onderdeel vormt van de bilaterale relatie met China;
* 3) Bezoek Tibet met een parlementaire delegatie om de mensenrechtensituatie zelf te onderzoeken en de omvang van de surveillance en controle maatregelen waaronder Tibetanen leven, te ervaren.
1. International Campaign for Tibet, 10 December 2018, ‘The origin of the “Xinjiang model” in Tibet under Cheng Quanguo: Securitizing ethnicity and accelerating assimilation’, <https://www.savetibet.org/the-origin-of-the-xinjiang-model-in-tibet/>. [↑](#endnote-ref-1)
2. Charlotte Gao, 24 October 2017, ‘Chinese Communist Party Vows to ‘Sinicize Religions’ in China’, *The Diplomat*, https://thediplomat.com/2017/10/chinese-communist-party-vows-to-sinicize-religions-in-china/. [↑](#endnote-ref-2)
3. See article 4 of the Religious Affairs Regulation 2017. China Law Translate, 7 September 2017, ‘Religious Affairs Regulation 2017’, <https://www.chinalawtranslate.com/%E5%AE%97%E6%95%99%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%9D%A1%E4%BE%8B-2017/?lang=en> [↑](#endnote-ref-3)
4. See article 63 of Religious Affairs Regulation 2017. Ibid., China Law Translate, 7 September 2017, ‘Religious Affairs Regulation 2017’. [↑](#endnote-ref-4)
5. Anne-Marie Brady, 2018, ‘Exploit Every Rift: United Front Work Goes Global’ in Julia Bowie and David Gitter (eds.), 18 October 2018, ‘Party Watch Annual Report 2018’, *Centre for Advanced China Research*, <https://docs.wixstatic.com/ugd/183fcc_5dfb4a9b2dde492db4002f4aa90f4a25.pdf>, page 35. [↑](#endnote-ref-5)
6. BBC, 18 January 2016, ‘China publishes ‘verified living Buddha’ list’, <https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-35342497>. [↑](#endnote-ref-6)
7. Human Rights Watch, 29 March 2017: “China: Major Tibetan Buddhist Institution Faces Further Demolitions”, https://www.hrw.org/news/2017/03/29/china-major-tibetan-buddhist-institution-faces-further-demolitions. [↑](#endnote-ref-7)
8. Human Rights Watch, 30 October 2018, ‘China: New Political requirements for Monastics’, <https://www.hrw.org/news/2018/10/30/china-new-political-requirements-tibetan-monastics>. [↑](#endnote-ref-8)
9. Radio Free Asia, 8 February 2019, ‘Chinese Restrictions Hamper Tibetan New Year Celebrations’, <https://www.rfa.org/english/news/tibet/restrictions-02082019173856.html>. [↑](#endnote-ref-9)
10. Human Rights Watch, 30 January 2019, ‘China: Tibetan Children Banned from Classes’, <https://www.hrw.org/news/2019/01/30/china-tibetan-children-banned-classes>. [↑](#endnote-ref-10)
11. idem [↑](#endnote-ref-11)
12. International Campaign for Tibet, 22 October 2010, ‘Protests by students against downgrading Tibetan language spread to Beijing’, <https://www.savetibet.org/protests-by-students-against-downgrading-of-tibetan-language-spread-to-beijing/?format=pdf>. [↑](#endnote-ref-12)
13. Radio Free Asia, 14 March 2012, ‘Language Policy Comes Under Scrutiny’, <https://www.rfa.org/english/news/tibet/students-03142012213524.html>; Human Rights Watch, 30 July 2018, ‘Illegal Organizations: China’s crackdown on Tibetan social Groups’, <https://www.hrw.org/report/2018/07/30/illegal-organizations/chinas-crackdown-tibetan-social-groups>. [↑](#endnote-ref-13)
14. International Campaign for Tibet, 22 May 2018, ‘Tibetan language rights advocate Tashi Wangchuk sentenced to five years in prison’, <https://www.savetibet.org/tibetan-language-rights-advocate-tashi-wangchuk-sentenced-to-five-years-in-prison/>. [↑](#endnote-ref-14)
15. Human Rights Watch, 30 January 2019, ‘China: Tibetan Children Banned from Classes’, <https://www.hrw.org/news/2019/01/30/china-tibetan-children-banned-classes>. [↑](#endnote-ref-15)
16. Reuters, 16 January 2009: ‘Tibetan glacial shrink to cut water supply by 2050’, <http://www.reuters.com/article/us-glaciers/tibetan-glacial-shrink-to-cut-water-supply-by-2050-idUSTRE50F76420090116>. [↑](#endnote-ref-16)
17. Ibid. [↑](#endnote-ref-17)
18. The Tibetan plateau is warming up at an average of 0.4 degrees Celsius a decade. See Ibid., and The Huffington Post, 13 December 2016: ‘Climate change is melting ‘The roof of the world’, <http://www.huffingtonpost.com/entry/tibet-melting-glaciers-avalanches_us_584e552de4b04c8e2bb061ee>. [↑](#endnote-ref-18)
19. https://savetibet.nl/nieuwsartikel/chinas-nieuwe-dammen-dwingen-duizenden-tibetanen-te-verhuizen-en-bedreigen-biodiversiteit-unesco-werelderfgoed/. [↑](#endnote-ref-19)
20. Anna Webb, 23 October 2018, ‘Kelly Hopping Examines Effects of Changing Climate on Peoples’ Livelihoods’, Boise State University, <https://news.boisestate.edu/update/2018/10/23/kelly-hoppings-recent-publications-examine-effects-of-changing-climate-on-peoples-livelihoods/>. [↑](#endnote-ref-20)
21. Huatse Gyal, 2019, ‘“I am concerned with the future of my children”: the project economy and shifting views of education in a Tibetan pastoral community’, *Critical Asian Studies*, Vol. 51, No. 1, pages 12-30. [↑](#endnote-ref-21)
22. See Stevens 1993 and 1997 in Tsering Bum, 2018, ‘Translating ecological migration policy: A conjunctural analysis of Tibetan pastoralist resettlement in China’, *Critical Asian Studies*, Vol. 50, No. 4, pages 518-536, page 523. [↑](#endnote-ref-22)
23. Emily T. Yeh, Environmental Issues and conflict in Tibet, Hillman and Tuttle (eds.), 2016, ‘Ethnic Conflict and Protest in Tibet and Xinjiang: Unrest in China’s West’, Columbia University Press, Page 154. [↑](#endnote-ref-23)
24. https://savetibet.nl/rapporten/damming-tibets-rivers/ [↑](#endnote-ref-24)
25. “Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People” (2008), see <https://www.savetibet.org/policy-center/memorandum-on-genuine-autonomy-for-the-tibetan-people/>. [↑](#endnote-ref-25)