Aan: Vaste commissie Binnenlandse Zaken

Van: Arthur Sealy, coördinator Bonaire

Datum: 13-06-2022

Onderwerp : Gespreksnotitie Bonaire

Op verzoek van de eerste voozitter van het “Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden’ de heer Frits Goedgedrag ben ik coordinator van de dialooggroep Bonaire geworden. De dialooggroep Bonaire, die uit vijftien leden bestond heeft zes tafelgesprekken gevoerd met personen uit alle lagen van de bevolking.De gesprekken gingen niet alleen over de impact van slavernij en kolonialisme op de huidige boneriaanse samenleving maar ook over racisme en de status van Bonaire als bijzondere gemeente van Nederland

Tijdens de tafelgesprekken kwam duidelijk naar voren dat de afhankelijkheidsrelatie, ontstaan tijdens de slavernijperiode, tussen de gekleurde bevolking en de blanke bovenlaag, de rode draad is in de geschiedenis van Bonaire. Het kolonialisme en de slavernij werden verantwoordelijk gesteld voor racisme en discriminatie. Tijdens de periode van de slavernij hadden de blanken het voor het zeggen en de niet blanken (indianenen en negers) werden vernederd,

Ondanks de ontwikkelingen die na 1863 plaatsvonden zoals uitbreiding van het onderwijs, invoering van het algemeen kiesrecht, de EilandenRegeling Nederlandse Antillen(ERNA) in 1951 en het Statuut in 1954 kwam naar voren dat de mentaliteit die tijdens de slavenperiode heerste nog steeds aanwezig is op Bonaire. Als voorbeeld wordt genoemd de huidige directe band met Nederland. De nederlandse politiek werd vergeleken met de politiek van de W.I.C. met de nederlandse ambtenaren die het voor het zeggen hebben. Tegenwoordig is de houding van “ Wij blanken zijn de baas en jullie onvrijen doen wat wij bepalen” verandert in de leuze “Wie betaalt, bepaalt”.

Het resultaat van die gesprekken is de basis geworden van het document “verslag dialooggroep Bonaire” dat onderdeel is van het rapport Ketenen van het verleden van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

Na het verschijnen van het rapport zijn de coördinatoren onder begeleiding van de heren Frits Goedgedrag en Ruben Seferina verder gegaan om vanuit de eilanden, gezamenlijk en afzonderlijk, het nodige te doen om de wensen van de eianden te formuleren De dialoogroep Bonaire is na de tafelgesprekken terug gebracht tot een kern van vijf leden.

Na verschillende zoomsessies met de andere eilandelijke coördinatoren en vergaderingen van de dialooggroep Bonaire is geprobeerd antwoord te geven op de vraag; Moet Nederland excuses aanbieden en overgaan tot herstelbetalling, omdat slavernij iets tegen de mensheid is. De groep heeft nogmaals gekeken naar de aantekeningen, gemaakt tijdens de tafelgesprekken, en wat opvalt is het gevoel van van beperkte ontplooingskansen voor bevolking door gebrek aan een moderne bibliotheek, een museum, een nationaal archief, een HBO opleiding waar de slavernij geschiedenis aandacht krijgt. De Dialooggroep Bonaire is tot de conclusie gekomen om een andere weg te bewandelen. De vraag die de groep heeft gesteld is “Hoe moet Bonaire omgaan met het slavenverleden” Dat moet als leidraad dienen om te komen tot de wens(en) van Bonaire. De wensen van Bonaire zijn als volgt geformuleerd met nadruk op onderwijs als motor voor verandering:

1. Een slavenmonument in de vorm van een muur oprichten met de familie of -achternamen van de slaven die op Bonaire hebben gewoond/gewerkt in de periode 1700-1863.
2. Bewustmaking van de bevolking van Bonaire waar de familienamen vandaan komen.
3. In het onderwijs meer aandacht schenken aan de huidige samenleving die worstelt met de Nederlandse invloed op sociaaleconomisch gebied, de gezondheidszorg, het onderwijs en de politiek (wetten) en hoe het slavernijverleden daar een rol in speelt.

Hiervoor is nodig een dialoog met Nederland (BZK) en OLB.

Dialooggroep Bonaire hoopt echt dat dit geen geschiedenis van de lange adem zal worden.

E.A.Sealy

Bonaire C.N