Sydasien
Box 1625
221 01 LUND

Besöksadress: Räbygatan 5 (Lars Esklund)
Telefon: 046 – 13 85 89
Teknisk redaktör: Lars Esklund
Ansvarig utgivare: Thomas Bibin
Tryck: Infotryck ab, Malmö 1984
Register: PROGEK, Göteborg
ISSN 0347 – 5182

Sydasien ges ut fyra gånger per år.
Redaktionen växlar mellan Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.
Detta nummer ansvarar Stockholmsgruppen för.
Nästa nummer görs i Göteborg och utkommer i september. Artiklar, debattlägg m m är välkomna.
Manusstopp: 1/6 1984 (Adress: se ovan).


Postgiro: 79 54 96–9 Sydasien.

Kontaktpersoner för Sydasienkommittéerna:

Stockholm:
Gerard Rikken, Ringvägen 9 A
117 26 Stockholm, 08 – 68 43 71

Göteborg:
Thomas Bibin, Erik Dahlbergsg 27 A
41 31 Göteborg, 031 – 16 15 12

Malmö/Lund:
Göran Djurefeldt, Kullavägen 3,
232 02 Åkarp, 040 – 46 08 95

Uppsala:
Anders Forsberg, Ledningsvägen 12,
754 40 Uppsala, 018 – 32 78 27

Danmark:
Kate Holloway, Bureumiorgade 27,
DK-1429 Köpenhamn K, 01 – 54 56 11

Sydasienkommittéernas plattform:
Sydasienkommittéerna i Sverige har som mål att sprida information om situationen i Sydasien och att stödja de krafter som bekämpar imperialismen, det politiska förtryck och underutvoklingen i området.
Kommittéerna är fristående från politiska partier och grupperingar i Sydasien och i Sverige.

Omslagsbild: Inför Indiras besök. Teckning av Leif Almqvist.

Baksida: Kom Shivas förövare. Teckning av Ulf Frödin.

Innehåll

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ledare</th>
<th>3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Indien</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>- Punjab – Indiens brännpunkt</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>- Stig Toft Madsen</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>- Indisk kronika</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>- Ajit Roy</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>- Den omätta polisen</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>- Kalle Kjellman</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>- Höftekynket</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>- Ramakrishna</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>- Den outsäliga källan</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>- Wade-Jonsson</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>- Boforskanonerna till Indien?</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>- Hans Karlsgren</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Bangladesh</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>- Studenter oskyldigt dömda</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>- Shanti</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Afghanistan</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>- Svenska Afghanistanhjälpen</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>- Börje Almqvist</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Sri Lanka</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>- Tiden snart ute för försoning</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>- Thomas Bibin</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>- Konferens med kniven på strupen</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>- Ravindra Casinader</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Recensioner</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>Nyhetsnotiser</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Nataraj – den dansande Shiva</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Inför Indiras besök

Innehåll

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ledare</th>
<th>3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Indien</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>- Punjab – Indiens brännpunkt</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>- Stig Toft Madsen</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>- Indisk kronika</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>- Ajit Roy</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>- Den omätta polisen</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>- Kalle Kjellman</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>- Höftekynket</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>- Ramakrishna</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>- Den outsäliga källan</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>- Wade-Jonsson</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>- Boforskanonerna till Indien?</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>- Hans Karlsgren</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Bangladesh</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>- Studenter oskyldigt dömda</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>- Shanti</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Afghanistan</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>- Svenska Afghanistanhjälpen</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>- Börje Almqvist</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Sri Lanka</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>- Tiden snart ute för försoning</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>- Thomas Bibin</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>- Konferens med kniven på strupen</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>- Ravindra Casinader</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Recensioner</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>Nyhetsnotiser</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Nataraj – den dansande Shiva</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Inför Indiras besök

I ovrigt: signaturen Shanti skriver om det härändade politiska klimatet i Bangladesh där tre studenter oskyldigt dömts till livstids fängelse.

Börje Almqvist förmöger det positiva intryck han fick av den svenska Afghanistanhjälparen. Förhoppningsvis ökar Sveriges stöd i detta, ty behovet är enormt!


Det kulturella inslaget består av en parabel av Ramakrishna, en recension av en bio-aktuell indisk film (Fallet är avslutat – Mirem Sen) och Hemmet Murphy betecknas som Nataraj, den dansande Shiva."
"Hon har lurat oss alla"


Indira Gandhi startade visserligen sin premiärministertid ganska snyggt år 1969 med nationaliseringen av de största bankerna och avskaffandet av apanaget till de gamla furstehusen.

Men reformmivern mattades snart; och första gången hon visade sitt rätta ansikte för alla som ville se var 1974. (Ja, det finns en hel del lik i hennes garderob som är äldre än så, tex hennes ledande roll i kuppen mot den kommunistledda delstatsregeringen i Kerala 1959 – men de liknar ju inte legat på titel.)


1974 testade Indira Gandhi i fullskala sina metoder mot masstörningar: järnvägsstrekjen slogs ned med exemplörlig brutalitet; över en helt fångades 50 000 järnvägsanställda; polisens gick bäräktagång i järnvägarnas personalbestäder, inte ens kvinnor och barn skönades. På 20 dagar var strekjen knäckt.


Undantagstillståndet innebar 2 av stenhård diktatur för det indiska folket: 10 000-tals fångades utan rättegång och utsattes för tortyr och godtyckliga polisövergrepp; mer eller mindre under tvång genomfördes borrtåt 10 miljoner steriliseringar. Och inte att föröjma: programmet för Delhis försköndande, lett av Sanjay Gandhi, då 150 000 stadsbor jagades från sina hem som revs av bulldozers.


Hela denna historia, från järnvägsstrekjen till Janata belyses i Michael Grigsby's film "Before the Monsoon" som några lyckligt trottade förrunnades att se i Lund här föreliden. Det är en intervju i filmen som George Fernandes fäller den kommentar som gett rubrik till denna artikel.


Men hon har börjat planera för framtiden: hon är besatt av tanken på att ta över Indien som familjejegendom; hon är bite, men hon är biten efter sin far, Jawaharlal Nehru, så att familjen Nehru har faktiskt lett Indien med kortare avbrott ända sedan 1947.

Den nya kronprinsen är äldste sonen Rajiv, vars ställning idag liknar Sanjaytidiga: makt utan ämbete. Han har ingen post i parlament eller regering men han är ändå den mäktigaste mannen i Delhi idag.

Ingen vet vad Indira planerar inför valet som måste komma nästa år. Det kan bli en kupp mot författningsen, för Kongressens valutsikter ser inte att ljudas ut.

Ska hon lura oss igen?


Kommer Indira inte?

Vid pressläggningedags (10/4) kunde UD inte än ge ett definitivt besked om och när Indira Gandhi skulle besöka Sverige. Vi hoppas att innehållet för övrigt är lika aktuellt, även om hon inte skulle komma.
Punjab är porten till Indien. I väst gränsar det till Afghanistan, i norr till Himalaya, i syd till Sind och Rajasthan och väster, men i öst ligger vägen till resten av Indien.

Från reformrörelse...


Den förste guru var påverkad av både religionerna. Han var född som hindu, men tog tänkt hos en muslimsk furste. Efter att ha mottagit sin religiösa kallelse, begav han sig ut på en andlig resa tillsammans en muslimsk vän, som satte musik till hans dikter.


... till våpnat brödraskap


Sikherna blev samtidigt ålagda att skilja sig från resten av befolkningen genom att bära bland annat ett armband och en dolk. Deras här skall var oklippt, men inte alla söker följa denna regel.

Blomstring

Efterhand lyckades sikherna befästa sina makt i olika områden. År 1801 blev dessa små riken, behärskade av var sin klan, samlade i ett sikh-dominerat rike - det enda sikherna grundat. Detta rike utvidgades snabbt, tills engelsmännen 1849 besegrade det.


För omkring hundra år sedan startade sikherna en reformrörelse. På demokratisk grund bildade de Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC). 1925 fick denna kommitté laglig rätt att förvalta sikhernas tempel och de stora summor som getts i gåva till tempel. Dessa gåvor tillföll förr de familjer som förre stod de olika tempel, och reformen var således riktad mot det prästerskap som vuxit fram inom sikhismen. En del av detta prästerskap existerar emellertid ännu idag som utbrytargruppen udasi.
Sikherna valde Indien


En "egen" stat


Denne lyckades 1965 komma överens med centralregeringen i New Delhi, och Punjab delades igen i det nuvarande Punjab och Haryana.

Högsta levnadsstandarden

Nu var sikherna äntligen i majoritet i Punjab - om än med några procent, men det betydde inte att sikh-partiet Akali Dal fick makten. De flesta hinduerna och många sikh, i synnerhet från de lägre sikh-kasterna, röstade Congresspartiet till makten i parlamentet i Punjab. Även om Congresspartiet viewpoint har varit präglade av maktmissbruk och inre strider, har delstaten sedan 60-talet med hjälp från centralregeringen och från bl a USA gjort kolossala främsteg. Sikher i andra delar av Indien och i andra länder har också bidragit och levnadsstandarden i Punjab är idag högre än i någon annan indisk delstat.

Därför är det fullständigt felaktigt att föreställa sig sikherna som en underprivilegerad befolkningsgrupp.


Krav på ökat självsyrte

Akali Dals krav är skisserade i en resolu-

iens brännpunkt

Stig Toft Madsen

"Varken hinduer eller muslimer har patent på sanningen", ansåg sikhernas förste guru.

Men i dagens Indien försöker några siker få det.

Vid flera tillfällen har sikherna anordnat stora demonstrationer i New Delhi, som under tiden för Asias hösten 1982, för att sätta kraft bakom sina krav på ökat självsyrte.

Foto: Börje Tobiassson

Sant Jarnail Singh Bhindranwale, sikhernas Khomeini, har funnit asyl inne i det Gyllene Tempel i Amritsar, sikhismens viktigaste helgedom.

Sydsvensk 2/84
Poliskårernas frammarsch


Politisk lösning möjlig?


Situationen kan också förrvåras. Bara i februari mördades ungefär 80 personer. Denna sista våldsdag har visat att nu är också hindueren beredd att bruka de metoder som extremistiska sikhernas fyrår är har använt i sin kamp för det "rena" landet.

Översättning: Monica Frantz Rikken

Sikhismen erkänns som egen religion meddelede den indiska regeringen den 31 mars, och utförde en grundläggande revision med denna innebörd. Moderata sikh-ledade hälso ansökte med glädje och inställd pionerande demonstrationer. Väljer fortsätter dock den 1 april dödades fyra personer och 38 skadades då hundra monterades på ett nirankanisikhernas måste i Rayya. (DN 2/4)
Calcutta 24 februari 1984

De utbredda speculationerna om ett plötsligt val till Lok Sabha (underhuset i det indiske parlamentet) har inte upphört. Indira Gandhi sonderarar har kanske inte uppmuntrat henne, men många kommentatorer tror att de förestående allmänna valen ändå kommer att hållas tidigare än planerat, kanske någon gång i höst. Det må vera hur som helst med den saken, men parlamentet öppnades i år samtidigt som vilda strider rasade mellan hinduer och sikter i delstaten Punjab. Striderna har antagit allvarliga proporationer och spridit sig till den angränsande delstaten Haryana, som i sin tur gränsar till huvudstaden Delhi. På grund av orolighetens närhet och den ständigt stigande spänningen har parlamentsöppnandet i år åtföljts av rigorösa säkerhetsåtgärder. Så har t.ex. ett antal ledamöter fått egna säkerhetsvakter sedan de utsattes för hot från terrororganisationer från de båda kämpande lägrena.

Uppflylde önskemål


Fredspris till Indira?

Indira Gandhi betraktas av vissa av världspolitikerna som en förkärke för fred och nordenhet. Hon har tex nyligen blivit föreslagen som kandidat till Nobels fredspris. (Inte för att Nobels fredspris har någon real fredsmaktning, särskilt inte sedan Henry Kissanger fått denna utmärkelse). Indira Gandhi beundrar tycks förbise det snabba tåget i Indiens militära uppdragning under senare år. Under de två senaste månaderna har indiska dagstidningar publicerat artiklar om: inköp av http://Harrier-plan från Storbritannien, beslut att köpa IL76 transportplan från Sovjetunionen och ett avtal med Västtyskland om konstruktion av två ubåtar på ett skeppssvarv i Bombay. Enligt berättningar...
Polismannen Mahendra Singh hade en sällsynt moralisk resning. Han var inte bara en asketisk renlevnadsmann med höga ideal och med en djup känsla för problemen i samhället runt honom. Han var också stolt, stark och medig. Det Mahendra ansåg rätt och sant var han be- red att försvara med sina knytningar, och dem hade han genom sin bakgrund lärt sig hantera med kraft och precision.

Mahendra Singh borde ha varit som klippt och skuren för polisyrket, men så var inte fallet. Han hade under nio år tjänstgjort på en rad polisstationer i Uttar Pradesh och han hade allt skumrask han såg på gå inom kåren. Han hade sett poliser stjäla, våldta, smuggla och ta mutor, men han hade alltid själv vägrat att delta. Redan det gjorde honom till ett hot mot chefer och kolleger. Men Mahendra ingrep också aktivt för att stoppa oärendena. Han var en omtyckt polis i en korrumperad poliskår och det skapade en spänning. Men Mahendra lät sig inte bekommas. Han skickade lugnt rapporter om oärendena till den högsta polismyndigheten i delstaten, men den vidtog ingen annan åtgärd än att skicka Mahendras skrivelser till de skyltiga för kännedom.

Mahendra utsattes för alla sorters hot och påtryckningar från sina chefer. Han lovades belöningar om han ändrade sin inställning, men förblev kompromisslös. Följden var att Mahendra ansågs svår att samarbeta med. Han blev ständigt förflyttad och hamnade till slut i det lilla samhället Rudraprayag högt upp i Himalaya. Där fanns ingen polisstation, bara en postering, och avsikten var att Mahendra skulle vara ur vägen.

Men Mahendra hade alls inget emot sin stationering. Rudraprayag ligger på pilgrimsvägen till Ganges källa och Mahendra hade under denna tid ett starkt religiöst intresse. Han till och med leta- de efter en guru.

Mahendra trivdes utmärkt i Rudraprayag. Han strävade av livsläge och självförtroende. Han diktade, spelade harmonium och sjöng sina egna sånger. Mahendra deltog livligt i det lilla sam-

hållets kulturella liv och höll invånarna informerade om polisens planer.

Kunskapstörst


Mahendra Singh — den omutlige polisen från Himalaya

Text och bilder: Kalle Kjellman


Det var i början av 1971 jag träffade Mahendra denne första gången. Han var då 30 år. Han var gift, men hans fru bodde tillsammans med deras son i Mahendras hemby. Familjens kast var påhari rajput, krigare från Himalaya.

Också i Rudraprayag bekämpade Mahendra korruptionen inom polisen efter bästa förmåga. Han anmälte tex att polisen där stäl av det timmer som flotta des på floden Alaknanda. Sin chef, ställförtredande polisintendent Ram Awadh Singh, beskrev Mahendra på följande sätt:

Ram Awadh Singh är en mycket slug man, en aktiv och passiv utövare av sodorni, en god administratör, en utmärkt skytt, kriminellt laga och en expert på att utnyttja den värsta situation till sin egen fördel.

Mahendra var misnöjd med sin chef och han var misnöjd med Mahendra. Ram Awadh Singh hade en gång fått Mahendra befordrad från konstapel till underinspektör och hade därefter förvandlat sig till Mahendra skulle vara trogen som en hund. Men Mahendra gjorde honom besväran och Ram Awadh Singh blev allt mer uppretad.

Spänningen stiger


Mahendra satte sig att vänta utanför det rum på polisstationen där generalinspektören och Ram Awadh Singh satt. Han fick vänta länge.

Jag väntade i flera timmar. När jag insisterade att släppas in hotades jag och
förödmjukades. Jag blev allt mer despe- rat och i min fantasi såg jag Hari Singh mördas.


Slagsmålet i bussen

Mahendra beslutade sig nu för att resa tillbaka till Rudraprayag, skriva en rap- port om vad som hänt och sen utan per- mission resa till Hari Singh. Han satte sig i en buss, medan bussen knappast ge sig av förannan den prejades av en po- lisejep.


Där utanför stod en mängd poliser och åskådare men de bara lätta skap- metket och jag kunde fly från platsen. (Ur förhörsprotokollet)


Tre år i häkte

Mahendra höll sig undan i fem dagar, men gav sig sen tillkänna i domstolen i Ranikhet. Han arresterades, bestäms på sina penger och kastades i fångelse. Un- der en transport till ett annat fångelse fanns planer att skjuta honom "under flyktsförsök", men Mahendra räddades av några vänner inom poliskåren. För- även om Mahendra genom sitt sätt att vara skaffade sig många flender, vann han också en del vänner.


Men också Mahendras motståndare förberedde sig och när målet kom upp till behandling i domstolen i Dehra Dun åtalades han för knivskärmning och mord- försök, för att i slagsmålet i bussen all- varligt ha knivskärt två av sina officera- re. Om försvar och händelseförlopp var man tämligen överens. Målets kärnför- kat var om Mahendra hade utsets för ett kidnappningsförsök i bussen och om han hade dragit kniv.

Mahendra var sin egen försvaradvokat. Han försvarade sig energiskt men övermenades starkt. På domarens bord samlades i tjuexenton de köpta vitt- nesmål och de falska läkarintyg, som visade att två polisofficerare hade tillfogats svåra knivhugg och endast ha- de räddats av en mediska tekniker.

Tjuexoton vitnen, nästan alla polis- stöder, åstdelade skapets version och do- maren anmärkte i protokollet: "Det är inte möjligt att tro att endast den åtalade taler sanning och att alla andra flera." I juni 1974 föll domen:

...Det råder ingen tvivel om att det finns ovannämnda omständigheter i detta fall, nämligen att den åtalade chef, Ram Awadh Singh, döde underåt den åtalade, men den åtalades dödsfall att man planerade att kidnappa honom, frior honom inte, även om hans upptatning inte skarakt tf stöd. Den åtalade ha- de ändå ingen anledning att välja dessa skador på sina egna officier- rare. Den åtalade har därför för- tnat ett avskräckande straff.

Den åtalade Mahendra Singh dömdes enligt paragraf 307 och 323 i den indiska strafflagen till två års strängt fångelsestraff för knivskärming och mordförsök. Han befarar sig i fångelse och skall tjäna ut det straff som ådammis honom.

Sd C G Garg Additional Sessions Judge Dehra Dun 17.6. 1974

Mahendra var besväken men med sin okviltliga energi överklagade han ganen dom och gjorde det bästa möjliga av situationen. Han började på nytt förbereda sitt försvaret. Han studerade, undersökte medfånghång, övade sin fysik, dik- tade, spelade och sjöng sina sånger.

O min vän, låt oss tåga till de förtryckta hjälpen. Låt oss skapa en ny era av gynningens gyllena strålar. Låt oss riva fångelset av gångna tiders tåta mörkar. Låt befrielsens sång jala åt alla håll. Stå upp min vän och låt oss ge oss av för att föra himmelen till jorden.

Mahendra skickade också rapporter om korruptionen på fångelse till högre instans och han kom ondå berömder myndigheterna med skrivelser om den orättvisa behandlingen utsetts för.

Villkorligt frigiven

En dag i april 1975 kom plötsligt en order att Mahendra Singh var villkorligt frigiven i väntan på att hans mål skulle komma upp i högre rätt. Efter fyra år i fångelse var Mahendra fri. Han var "likg glad som en påfågel i sommar, som en dans välkomnar monoens första mohin" (tätealt i Himalaya).

Mahendra reste hem till fru och son i Himmatpur, hembyn vid foten av Himma- laya. Där äger Mahendra och hans brö- der lite jord som brukades gemensamt, men arbetet utfördes av brödrarnas fru- ar, något som Mahendra reagerade emot. Bröderna var inte bara lata. De behandlade också sina fruar dåligt och hade en inställning till kvinnor som sammanfällt med ett gammalt ordspråk:

Förbarna tio miljoner går den kvin- na som är god och oräkneliga gånger den som är ond.

Mahendra tog nu ställning för kvinnor- na och mot sina bröder. Han började undervisa kvinnorna för att höja deras medvetenhet, och han arbetade hårt tillsammans med dem för att föregå sina bröder med gott exempel.

Jag har nu lämnat böckernas värld och leder istället på lämpligt sätt de före- ade husfruarnas front, för i mitt samhäl- le har kvinnorna uttals för orättvisa se-

den många, många generationer. Alla kvinnornas samarbete med mig, men på grund av deras låga utvecklingsnivå gör de inte så stora framsteg som jag hade väntat.

Eftersom jag tänker kvinnorna efter bästa förmåga betraktas jag av de för domsfulla männena som en ateist. För att dölja sin egen skuld försöker de förstörta mitt goda rykte. Allt detta är mycket kränkande för min ära. (Brev från Mahendra den 25.5 1975)


Mitt juridiska arbete går inte bra eftersom jag inte vill plundra de oskyldiga människorna och mitt samvete förbjuder mig att vara advokaternas och tjanstemännens agent. (Brev från Mahendra den 3.5 1976)


Mahendra kunde inte i längden försörja sin familj. Han tvingades pantsätta sin frus guldhalsband på den svarta marken, men guldmedlen var en expert i sitt fack och lyckades lura Mahendra på 600 rupier (300 kr).


Familjen bodde i ett kyffigt hyresrum som fylldes av svart rök när Mahendaras fru lagade familjens enkla mat. Sonen Nishithark var åtta och undervisades av sin far. En andra son, Chandrahas, var två år och svår sjuk.

Förutom att sköta sin undervisning begav sig Mahendra varje dag till domstolen för att från åhörarbänken studera de juridiska turen, domarnas personligheter och sättet att argumentera. Mahendra levde för sitt mål. Han ville ha uppmärksamhet, men den psykiska pressen började säta sina spår.

Den andra rättegången


På våg till rättegången ropade jag med hög röst ut alla mina argument, för jag visste att om jag argumenterade på det sättet inför domaren skulle han tysta ner mig. Inför honom får man inte höja rösten och inte bli för känslosam, men det är en mycket svår sak för den åtala, för så snart hans mål kommer på tal rullas hela händelseförloppet upp inför hans åsön.


Jag tog till orda och sa. "Ärade herr domare, enligt den indiska strafflagen är den som riskerar att kidnappas i sin fulla rätt att till och med döda sina motståndare." Jag citerade ur det första domen där domaren hade skrivit att min uppfattning att jag riskerade att kidnappas inte sanknade stöd. Dette var mitt tyngsta argument men domaren tog ingen notis.

Då fick jag de nerblodade kläderna förevigsade och jag påstådde att hålen och revorna i dessa kläder inte stämde överens med de skador som fanns beskrivna i läkarrapporterna. Då svarade domaren: "Uppror inom polisåren." Han menade att jag hade haft några medhjälpande som under polisrevelnen (Uttar Pradesh 1973) hade bytt ut dessa kläder för att på det sättet hjälpa mig. Jag har misstänkt att det inte rättvisa.


Den åtalade Mahendra Singh har på mig gjort ett intryck av att vara mentalt störd och alltför känslosam. Om man betänker detta och att han hastigt råkade in i ett hättaligt gräl, anser jag att straffet skall minskas till den tid, som den åtalade redan avtjänat.

D Sivastava
Högsta domstolen i Allahabad
1 februari 1978

Kejsare av Indien


De spärrade in oss. De behandlade oss som fångar. Men efter en tid, jag vet inte hur lång, släppt de oss fria. (Intervju med Mahendra)

Mahendra återvände med Chandrashas välbehållna. Rättstengen var över. Det fanns ingen anledning att stanna i Allahabad, men Mahendra var galen och familjens tågresa till hembyn blev kastisk.

Mellan klarhet och vansinne

Under de sex år som gått sedan dess har Mahendra pendlat mellan klarhet och vansinne. Han kunde svippta en flit ge sig ut i skolan och rulla sig i graset. Han kunde säga att bara myggorna och fladmossorna var lojala mot honom och att hans fiender byggde avlyssningsstatio

Ett dräpslag drabbade Mahendra när Chandrashas, hans älskade son och vägvisare genom vansinnets, hostade sig till döds. Då gav sig Mahendra ut på nya irrfärder och hamnade till sist i ett fångelse i Bengalien utan att längre veta vem han var. Men en kväll i skymningen hörde han ett barn gråta och med ens minnes han Chandrashas och vem han själv var. Myndigheterna kontaktade då hans familj och en av hans bröder kom den långa vägen för att hämta honom.

Mahendra blev ändå långsamt bättre. Han skötte med hjälp av sin fru familjens små årkr av foten av Himalaya. Han öpnade två små enkla skolor och arbetade själv som obetalad lärare för att sprida kunskap. På kvällarna tjänade skolorna som samlingspunkt för traktens människa. Men en av skolorna blev nerbränd och Mahendra blev arresterad för misshandel. Efter en lång tid i häkte blev han frikänd.


Mahendra själv är inte längre hoppfull. Han har åldrars och förändrats. Han har slutat att spela och slunga och han säger sig inte längre kunna skilja mellan rätt och orätt. Mahendras fru har fickt en son till. Han heter Chandrashas liksom sonen som dog. Chandrashas betyder svårt. Det svårt, som enligt Mahendra, "ska krossa de kval och den pina som de fattiga barnen till denna underbara Modder Jord måste genomgå."
Allt för ett enda höftskynke

En sadhu (asket), som gick i lära hos sin guru, byggde en liten lövhydda åt sig en bit från byn. I denna hydda började han sina första övningar. Varje morgon efter tvåningan brukade han hänga sitt våta skynke och sitt höftskynke i ett trädet intill skjulet för att de skulle torka.

En dag, när han kom tillbaka från grannbyn, som han besökte för att ta sig sin dagliga föda, upptäckte han att råttorna hade gnagat hål i hans höftskynke. Några dagar senare bredde sadhun ut sitt höftskynke på taket till sin hydda för att det skulle torka och gick till byn för att ta sig som vanligt. När han kom tillbaka upptäckte han att råttorna hade slitet det i styrkan. Han blev mycket förtrevad och tänkte för sig själv: "Vart skall jag gå nu för att be om en trasa? Vem skall jag be?"


Sadhun skaffade sig en kattunge i byn och bar den till sin hydda. Från den dagen slutade råttorna upp att besvär ha honom, och det fanns ingen gräns för hans glädje. Sadhun började vårdna den nyttiga lilla varelserna med stor omsorg och föda den med den mjölk han tuggde i byn.


Den outsinnliga källan –

om kanalbevattning och korruption i Indien

Att moderna bevattningssystem i Indien ofta utnyttjas ineffektivt har förvånat och förödande om både i Asien och i andra delar av världen. Med Indien som exempel menar sig den engelska forskaren Robert Wade ha funnit en viktig orsak till detta: anläggningarnas drivs inte i första hand för att ge bönderna maximal avkastning, utan för att ge tekniker, byråkrater och politiker högsta utdelning. Och detta tycks gälla lika mycket i dag som för tusentals år sedan.

Texten är en bearbetning av en längre artikel i The Journal of Development Studies.

Vattenmyndigheten i den delstat Wade studerade har ansvaret för ett mycket omfattande bevattningsystem med kanaler. Myndigheten är inblandad i ett antal avdelningar, varav några är specialiserade i planering, ritningsarbete och nybyggnation. Fliertalet svarar emellertid för drift och underhåll av bevattningsprojekt, som administreras av distriktskontor i olika delar av delstaten. Ett distriktskontor har i genomsnitt ansvar för mellan 30 000 - 160 000 hektar bevattnad jord. Personalen uppgår till 300-350 personer, varav närmare 90% är lågavlonade kanalarbetare. I toppen sitter en överingenjör, som till sin hjälp har 3-4 biträdande ingenjörer och 10-12 uppäyningsmän.

Budgetmanipulationer
De högre tjänstemännena (alltså från överingenjörer till uppsyningsmän, 14-17 personer) använder flera olika knep för att sko sig. De viktigaste är att manipulera med underhållssbudgeten och fuska med det arbete som utförs. Den årliga budgeten för ett fältdistrikt fastställs av överingenjören på grundval av ett tekniskt och ekonomiskt underlag som tagits fram av uppsyningsmännen. Själva arbetet utförs av lokala entreprenörer efter formellt anbudsinfordran.

Genom att blåsa upp de ursprungliga kostnadsberäkningarna skapas rutinemässigt ett betydande utrymme för extrainkomster för kanaljästesmännen. Enligt tradition dras automatiskt 8,5 procent på alla entreprenadkontrakt. Av dessa går 2,5 procent till överingenjören, 5 procent till övrig teknisk personal och en procent delas av kontorspersonalen. 


Den vinet som uppstått, av Wade beräknad till i genomsnitt 15-20 procent av budgeten för byggnads- och underhållsarbete, delas normalt mellan entreprenören och kanaljästesmännen. För det fältdistrikt som Wade studerade var det 1979 fråga om 4 miljoner rupier om året.

För att förklara detta hela får överingenjören en fast andel på 5 procent av investerings- och underhållsbudgeten. Dessa pengar betalas av den förre skatten" av övriga tekniker. Wade beräknade att överingenjören i det aktuella fältdistriktet, med en normal årlön på 28 000 rupier totalt kunde tjäna ytterligare 260 000 rupier om året på detta sätt.


Böndernas bidrag
Totalt är det alltså minst en fjärdedel av anlagen för drift, underhåll och vissa mindre investeringar som går till helt andra ändamål än avsatt. Först hand är det staten och eventuella skattebetalare som punglas. Men för att de lägre ingenjörerna ska kunna förse överingenjören med hans andel och själva få något över måste jakt på extrainkomster gå vidare. Nästa stora källa att tappa är förstås brukarna själva.

torraste tuva fuktas. Ofta är det hela by-
ar som gör upp om affären. Priisena va-
rier med årstid, väderelek och byns lå-
ge, men låg 1979 i runt tal kring 125-
rupier/hektar, eller ungefär lika mycket som den officiella vattenavgiften. På-
denna sätt bevattnas mycket stora area-
ler olagligt. Baksidan av medaljen är för-
ståt att andra, och "legala" delar av bev-
attningssystemet blir utan eller får för-
litet vatten.

Den andra varianter bygger på rykten och hot om vattenbrott för legala vatten-
bönder. Dessa hot kan sättas in med djä-
vulisk precision – mitt under bevatt-
ningsåsången, när grödorna är som känsligast och bönderna som mörast. Det-
yligen införda roteringsystemet, som ger olika delar av arealet vatten med-
nya bestämda intervaller, har ökat möjligheterna till manipulationer
och därmed böndernas beroende av tjensteman. Dessa former för vatten-
försäljning är satta i perfekt system, ett tecken på att det inte i första hand är
bristande administrativ förmåga som
saknas för att bevattningsprojekten ska
fungera som avsett.

Till denna form av intakter kommer så-
slutligen en traditionell gård av täck-
samhet i form av spannmålsgävar efter
skörd. Här är det framför allt de mä-
nga kanalarbeteerna som får en del av
taken. "Gåvan" brukar motsvara 1–3
måndagmödr på dessa grupper.

Totalt plockar en biträdepraktisk ingenjör,
med en årsilton på 23 000 rupier, in minst
80 000 rupier extra per år, förutom den
del han måste avstå till överingenjören.
(15 000 på entreprenadkontrakten, 15-
000 på fiffel och entreprenadarbete-
na och omkring 50 000 från vattenför-
säljning.)

Lönsamma tjänster

En överingenjörstjänst i ett fältdistrik-
t för drift och underhåll är med andra ord
en mycket lönsam tjänst. Andra poster,
tex vid det centrala ritkontoret, ger bet-
ydligt färre möjligheter till extrain-
komster. Flertalet tjänster i Indien är
därför värderade enligt en skala där fak-
torer som vinst och risker i samband
med extrainkomster, skolor, bostad
mm räknas in. Överingenjörstjänsten
i Wades område värderades till c:a 100-
000 rupier, medan en biträdepraktisk
ingenjörstjänst skattades till 25 000. Och är tjänsten värderad så är den också
prissatt. Det är inte tjänstgraden som
sådan som är prissatt, utan det är själva
förflytningen (som normalt sker minst
vart tredje år) till en specifik post som
kostar. På samma sätt kan det kosta
pengar att få stanna kvar på en lukrativ
post.

Och till vem betalas priset för denna
förflytning? Det beror på tjänstgra-
den. För en överingenjör är det bevatt-
ningsministern han måste övertyga
med lämpliga medel, och "på vägen"
tex dennes personliga sekreterare. Här
räcker det inte med ett engångsbelopp.

Ingenjören måste normalt också garan-
tera en kontinuerlig avkastning till
ministern, pengar som ofta går vidare
 till partikassan. Han måste dessutom gå
 med på att favorisera vissa entreprenö-
 rer lierade med ministeriet, eller särskilt
 gyra vissa byar eller grupper av bönder
 av intresse för det regerande parti.

En mycket betydelsefull del av parti-
valfinansieringen liksom partipopulari-
teten anskaffas på detta sätt. När det
 gäller de lägre ingenjörers betingelserna
 är det normalt delstatens och lokala
 parlamentsledamöts stöd. De i-
distriktskontoret överingenjörer som måste
smörjas.

En tjänsteman bör i sin totalberäkning för
sin kommande treårsstationering därför
föra med följande utgiftsposter:

- vad han måste betala för att få
 tjänsten
- vad han åtagit sig att kontinuerligt
 leverera till högre tjänsteman och politi-
koder under tjänstperioden
- vad nästa stationering kan tänkas
kosta.

Det som blir över går ofta till exklusiv
skolgång för barnen eller placeras ned i pri-
vat affärsverksamhet vid sidan av
jobbet.

Omöjligt att stå emot

I ett så sammanflätat system är det i det
närmaste omöjligt för en tjänsteman att
stå emot och ställa sig utanför korrup-
tionen. De få som försöker blir snabbt
utsatta för sanktioner. Den vanligaste är
förflyttningen till en tjänst där personen
fråga är mindre i vägen. Om det behövs
argument för förflytningen, arrangeras
med lättet sabotage mot personens ar-
bete.

Samhällets kontrollredskap är svaga
och ineffektiva. Statsrevisionen (Ac-
bount Account General) gör rutinmä-
siga ekonomiska granskningar, som sät-
vat vissa gränser för svinnnet. Anti-
korruptionsbyrån är en annan kanal.
Men i Ind-
ien är steget mellan fiffel och officiella,
krävande sanktioner omgivet av långa
juridiska omväggar. Disciplin-
brott
rörar uteslutande i upphov, och slutar ofta
intet. Politiska påtryckningar stoppar
naturelltvångs underundersökningar och
älg.

Den största kontrollen av bevatt-
ningsmyndighetens tjänstemän utövas
enligt Wade av bönderna. Även om de
själva ofta är villiga medbrottssläpp,
reagerar de sterk och "taxor" utöver
det vanliga. Antingen tar de saken i egna
händer och öppnar slussar eller hugger
upp kanalvallerna. Eller också går de,
ofta anonymt, till den lokala parlaments-
ledamoten. Denna kan då driva saken
vidare genom förflytning eller speci-
alsändersökning av en viss tjänsteman.
Ironiskt nog är sådana ingripanden ett
av de många politiska vinsten som politi-
kerna gör iom ramen för vattenkor-
rupationen.
Effekterna

I visse fall leder vattenkorruptionen faktisk till att effektivare utnyttjande av kanalsystemen. Bonder som normalt inte är berättigade till vatten får del av det. Men Wade rader upp andra och allvarligare effekter som verkar i motsatt riktning:

- eftersom möjligheterna till extraförtjänster står i proportion till osäkerheten i vattenförörjningen, skaper tjänstemännen just en sådan osäkerhet, vilket som helhet naturligtvis leder till minskad produktion.
- den tekniska personalen ägnar större delen av sin tid åt att raffinera sitt utsugningssystem snarare än åt att utveckla de tekniska och administrativa rutiner som skulle kunna effektivisera bevattningen och jordbruksproduktionen.
- det inofficiella extrauttaget av avgifter innebär att alla parter blir oövliga att ta ut officiella avgifter i takt med produktionsökningarna. Bevattningsanläggningarna betalar sig inte och de statliga medlen räcker inte vare sig till drift eller vidare utbyggnad.
- det livsviktiga underhållet av anläggningarna, och därmed deras användbarhet drabbas mycket allvarligt av korruptionen.
- korruptionen splitter bönderna och byarna och förhindrar nödvändigt samarbete.


De brahminska godsägarna levde traditionellt gott på inkomsterna från de kanalbevattnade risfält. Här en godsägare med sina arrenderare.

När vattnet har kommit kan fälten plöjas. Foto: Göran Djurfeldt
Trots riktlinjer om svensk vapenexport

Boforskanoner till Indien?

Kanonförsäljaren och arméchefen Nils Sköld, som varit på officiellt besök i Indien för att pruffa för Bofors Haubits 77.

Svenska Bofors kämpar om en jätteorder från Indien på bland annat ett hundratal artilleripjäser med ammunition. Affären ställer riktlinjerna för svensk vapenexport på sin spets.

Förhandlingarna mellan Bofors och indiska regeringen har pågått i många år. Ondern beräknas ha ett totalt värde av 5 miljarder kronor. Den kan bli en av Sveriges största vapenaffärer någonsin. Statliga Exportkreditnämnden är beredd att ge en kreditgaranti på 2 miljarder.

Ordern kan följas av avtal om licensproduktion och tekniskt samarbete. Bofors menar sig ligga bra till, men har konkurrens från en österrikisk firma.

Ytterligare en vapenaffär är aktuell med Indien. Det gäller infanteri-kanonvagnen ikv 91 från Hägglunds, som har testats i Indien. Intresse finns att köpa 200 stycken å 10 miljoner kronor, men en fransk kanonvagn konkurrerar.

Fyra riktlinjer

Vapenexport från Sverige är i princip förbjudet men regeringen kan bevilja undantag. Riktlinjer från 1971 års riksdag säger att "tillstånd inte bör beviljas för export till"
1) land som befinner sig i krig
2) land som riskerar att råka i krig
3) land med inre våpnade oroligheter eller
4) land som undertrycker de mänskliga rättigheterna enligt FN:s stadgar.

Är då svensk vapenexport till Indien möjlig om de fyra riktlinjerna följas?


Om ett avtal finns mellan Sverige och Indien, är Sverige tvunget att fortsätta sälja reservdelar också om Indien befinner sig i krig.

Indien har inte slutit någon gränsöverenskommelse med de två länderna och på den indisk-pakistanska gränsen ägde tex skottlossning rum 55 gånger under 1981.

Inre oroligheter har förekommit många gånger sedan självständigheten. Bara under 80-talet har säkerhetsstyrkor setts in i delstaterna Manipur, Tripura, Mizoram och Nagaland mot grupper som kämpar för självständighet. I Assam resulterade ett delstatsval för att ge ogenom ett land som fullgjort sin arbete. Andhra Pradesh drabbarFurther, it can be inferred that the text indicates that the relationship between Sweden and India, particularly with regards to arms exports, is fraught with complexities and challenges that need to be addressed carefully. The text suggests that despite the existence of formal or informal agreements, the implementation of arms exports still involves a degree of caution and strategic consideration to ensure that they do not inadvertently escalate tension in the region.
Studenter i Bangladesh oskyldigt dömda

I december 1983 publicerades namnen på och domarna mot 14 studenter vid Rajshahiuniversitetet som dömts för dråp på tre studenter. Straffen var hård men det är inte anmärkningsvärt i det av militären styrdes Bangladesh. Emellertid är det intressant att se närmare på bakgrunden till händelsen.

Under de senaste åren har islamiska markanta framträdande på världesäten också influerat situationen i Bangladesh. De religiösa ledarna (mullah), som under befrielseskriget var propakis- tanska, har åter börjat höras och antisem- keiserad propaganda sprids genom moskéerna och religiösa skolorna. Ett ortodoxt muslimskt Bangladesh är målet och alla medel är tillåtna. Minoritetsgrupper och icke likasinnade har blivit förföljda och i vissa fall dödade.

Inom universitetsvärlden finns islam- ska studentförbündet, en aggressiv för- kämpe för islamiseringen.

Rättroga med järnror


Genom motor och islamiseringssvång i landet kom ledarna av islamska studentförbundet att betraktas som helt oskyldiga. Därefter åtalades och hålls tre ledare från alliansorganisationerna, som inte ens varit närvarande. De uni- versitetslärare som stödde alliansen och uttalade sig kritiskt mot islamska studentförbundets agerande, sattes i husarrest. Universitetet hölls stängt i flera månader.

Tortyr och lycka dörra


Efter general Ershads maktovertagen- de flyttades fallet från den civila dom- stolen i Rajshahi till militärdömstolen i Bogra. De åtalade anlitade en advokat att för dera talan vid rättsgången. Mil- litärdömstolen i Bogra accepterade emellertid inte advokaten utan krävde att varje åtalad skulle ange sig till poli- sen och framträda i rättsalen. Ingen av de anklagade vågade göra detta p g a rådslan för tortyr.


Sedan domarna kungjorts i dagstres- sen jagar polisen de "kriminella" mer aktivt än tidigare. Några av de dömda har flytt till Indien och lever där i ständig skräck att bli tillfångatagna och hems- kickade. De flesta är emellertid kvar i Bangladesh och flyttar från plats till plats. Hela tiden löper de risken att bli angivna av supporters till islamska stu- dentförbundet.

Missbruk av Allahs namn


Shanti
Anders Fänge och hans personal i Peshawar börjar ett intensivt undersökningsarbete och kommittén står inför det ständiga moraliska dilemet – om de inte får hjälp, så dör människor i onödan.

Trots det dilemet är undersökningarna ett måste innan ett avgörande tas.

Först måste läkaren undersökas. Är han verkligen kvalificerad för sin uppgift och följer han läkaretiken – hjälper alla oavsett vilket parti inom befristelsefallet den skadade eller sjuke tillhör.

När läkarens kunskaper och kvalifikationer undersöks av kvalificerade afghanska läkare är det fortfarande inte klart om han kan gå in i Afghanistan. Först måste det kontrolleras om läkaren är accepterad i det befriade område där han ska arbeta.

Dessutom måste den gerillaorganisation inom vilkens område han ska arbeta undersökas. Läkaren får inte användas som maktnedel i en eventuell konkurrens mellan gerillaorganisationer. Relationerna mellan de olika organisationerna i området måste också undersökas så att det är en organisation med gode relationer till de andra organisationerna i området som tår in läkaren.

Allt under det att denna process pågår vet den svenska kommittén att situationen inne i Afghanistan är mycket allvarlig, men misstag måste undvikas.

TBC håller på att sprida sig över hela Afghanistan och malarians finns på många håll och sprider sig. Även tyfusepidemier byter numera ut emellanåt. Rapporter från vissa byar i Farahprovinsen i sydvästra Afghanistan har visat att över hälften av befolkningen i vissa byar har TBC, berättar Anders Fänge.

Innan kriget fanns en primärhälsovårdenbo i Afghanistan. Malaria, TBC och tyfus var så gott som utrotade. I och med
En 14-årig afghansk armésoldat som tillfångatagit av Mujahedin utanför Khost får en skottskada områdesstrådat av en apotekare hos Mujahedin. Någon läkare har inte och får klara sjukvård med apotekarens hjälp.

Detta har resulterat i att massångan har blivit dagens pest bland de afghanska barnen, som ofta dör av sjukdomen. I till exempel en by i Badakshan i nordvästra Afghanistan dog 60 av 80 barn som fått massångan. Kriget har primärvårdsmekanismen bruttit samman totalt och så gott som ingen har blivit vaccinerad de senaste fem åren.

För att få igång en primärvårdshjälp har Svenska Afghanistankommittén sedan den svenska hjälpaktionen till Afghanistán startade i januari 1983, utrustat nio afghanska klinikar i de befriade delarna av Afghanistan.

Det är fullt utrustade klinikar med en läkare, en apotekare och två sjukvårdsassistentar, som klerar primärvård, men inte större ingrepp. Kolor och granatsklar kan de ta ut, men de fungerar inte som fältsjukhus, berättar Anders Fänge.


- Vi har lyckats få in läkare och sjukvårdspersonal till alla delar av Afghanistán och vår målsättning är framförallt att få in medicinsk hjälp. All international hjälp genom de stora organisationerna, som till exempel FN och Röda Korset går bara till flyktingarna i Pakistan. Säger Anders Fänge.

Folket inne i Afghanistan utsätts för krigets alla direkta och indirekta verkningar, men det är bara vi och några andra ideella organisationer som inriktar sig på att få in hjälp i Afghanistan där det finns omåtliga hjälpbehov.

Av dessa organisationer är den Svenska Afghanistankommittén den ena som finns i Pakistan och skickar in huvuddelen av sina resurser i Afghanistan.

Cirka 80 procent av den svenska hjälpen går in i Afghanistan. I Pakistan bidrar kommittén till utbildningen av förstahjälpenpersonal på det afghanska läkarsäkets i exila tornmåndskurs i Peshawar.

Förstahjälpersoneutrustas sedan med mediciner och skickas in i Afghanistan, eller så arbetar de bland flyktingarna i Pakistan, men får då inte den medicinska hjälpen från kommittén. Läkarläkets centranklinik i Peshawar får också ett bidrag av kommittén.

Desutom stöder ett hostel för Hazarar (befolkningen i centrala Afghanistan) i Peshawar, som drivs av Aid Committee för Afghanistan. Aid Committee för Afghanistán sin klinik för hazarar i Quetta får även pengar till löner och lokalhyra.


Av hjälpen som går in i Afghanistan är största delen mediciner. När medicinerna tas in i Afghanistan lastas de på åsne och häustryger och till de mest avlägsna delarna av landet tar det en månad innan hjälpen når fram. Vissa av de platser som nås av den svenska hjälpen ligger högt upp i bergen därtill det inte går några vägar och medicinerna måste bäras på människoräkten.

En av de läkare som stöds av den svenska hjälpen är doktor Gazi Alam i den svarta krigshärjade Logarprovinsen, söder om Kabul. Ett område där befolkningen före kriget hade läkare och kunskap om folkehälsovård. I och med att de stödda läkarna fått avancerad läkarvård inne i huvudstaden Kabul, som ligger på en halv timmes resa från de norra delarna av provinsen och två timmars resa från de södra delarna.

Den avancerade läkarvården är numera möjlig att få för de manliga befolkningarna mellan 14 och 45 år på grund av att alla i den äldersgruppen tvångsrekruteras till armén om de inte studerar.

- Antalet misstänkta fall av TBC i Logar är cirka 30–40 procent av befolkningen, men vi kan bara skicka kvinnor, barn och gamle män för diagnos i Kabul. Därför är det svårt att säga exakt hur många det är som har TBC, säger Gazi Alam.

Trots att det så gott som hela året finns en läkare i Logar har sjukdomssituationen i provinsen blivit värre under det sista året.


Av barnen är det många som lider av parasiter och maginfektioner och många kvinnor har blodbrist.

- Maginfektionerna gör barnen undernärda. De torkar ut och magar kraftigt av vätskeförlusten och ögonen sjukskar in på dem.


1983 begärde Svenska Afghanistankommittén fem miljoner kronor av SIDA för att kunna vidga hjälpen, som än så länge nått ett litet fältal av de behövande. Afghanistanshjälpen fick tre miljoner kronor.

Av de pengar som kommit från SIDA, 600 000 kronor i insamlade medel från Afghanistanshjälpen och 570 000 kronor i anslag från engelska stödkommitter, har till årsskiftet 1983–84 över två miljoner kronor använts för hjälpinsatser. Ytterligare två miljoner kronor ska satsas inom verksamheten under det första halvåret 1984.

Vad som händer sedan när pengarna är slugt är ett frågetecken och Anders Fänge är mitt uttryck undrande över varför inte Sverige hade råd med mer än tre miljoner i anslag när hjälpenlevet är omäktigt.

Sydsvenskan 284 21

Sverige tar ju alltid om de små nationernas rätt. När det gäller stöd till länder och folk som släss mot den amerikanska imperialismen vänder man inte på släktan. Och det är bra. Det som inte stämmer är att man är ljum mot Sovjet och inte är klar i ord och handling när det gäller Afghanistan.

Om Sveriges regering vill vara trovärdig i sin solidaritetspolitik, bör den helhjärtat stödja folk som drabbas av övergrepp var när det är den amerikanska eller sovjetiska imperialismen som står för den.

Framför allt har sparplanerna med nedskärningar av u-hjälpen oroat Anders Fänge.

Här nere i Peshawar i skuggan av kriget känner vi en oro för att de statsliga bidragen till Afghanistan kommer att strykas. I all synnerhet som man inom vissa kretsar anser dem vara politiskt obekväma, säger han.

Inte minst i det perspektivet måste vi lägga större vikt vid insamlingen till Afghanistanhjälpen om den ska fortsätta. Vi får ofta höra afghanernas tacksamhet för att det nu efter flera års krig är tiden att börja komma in hjälp i Afghanistán.


Däremot har andra hjälpbehov uppstått som inte kommittén har pengar att stödja. Under året har rapporter om en vilja att återupprätta undervisningen i delar av de av Mujahedien kontrollerade områdena nätt Pakistan.


När föräldrarna började vägra skicka sina barn till skolorna, eller inte skickade sina barn till skolorna eftersom de aldrig gjort det tidigare hämtades barnen av militärer.

Många föräldrar arresterades och en del dödades i fängelselägena. Resultatet blev en utbildningskatastrof med skolraserir och ett folk på våg tillbaka in i den totala analfabetismen.

Nun när året gått och de flesta är medvetna om aktet kan fortsätta minst fem-tio år till är folk börjat inse vilket hot bristen på skolor innebär för framtidens. I bland annat Panjirvallen, nordost om Kabul, har skolor upprättats, men på många håll saknas det pengar till lärarlön och skolböcker.

I flera fällar har den svenska Afghanistan-kommittén fått förfrågningar om hjälp med att driva skolor och skolbäckor.

I flera fällar har den svenska Afghanistan-kommittén fått förfrågningar om hjälp med att driva skolor. Skolbäckor framkommer ofta i intervjuer med folk inför Afghanistan. Dessvärre finns det inga medel och kommittén kan inte ställa upp med pengar till skolprojekten.

Då för många skolprojekt som påbörjats inte någon större möjlighet att expanderas och de afghanska barnen får finna sig i att förbli analfabeter.


Fakta


I oktober 1982 beviljade SIDA ett anslag på 1 164 000 kronor, vilket stod i proportion till de insamlade medlen.

Redan innan anslaget beviljades hade däravvarande vare ordföranden i Svenska Afghanistankommittén, Carl Schönöy, varit nere i Pakistan och undersökt vilka möjligheter som fanns att starta en hjälpsorganisation. När bidraget kom åkte han åter ned till Pakistan som representant för kommittén för att inleda verksamheten som kom igång i januari 1983.

Carl Schönöy, som för tillfället är UNICEF-chef på Jamaica, hade tidigare arbetat som biståndssysselsättad i Afghanistan och har goda kunskaper om landet, vilket var förutsättning för hjälpsorganisationen. Situationen vid den tidpunkten var att det fanns cirka 20 afghanska läkare och mellan 15 och 20 frivilliga från andra länder som sysselsatte sig med analfabetismen.

I Afghanistan fanns cirka 20 afghanska läkare och mellan 15 och 20 frivilliga från andra länder som sysselsatte sig med analfabetismen.
Tiden snart ute för försoning!

Text och foto: Thomas Bibin

Firman som belämrat bottenvåningen tycks vara ännu en av dessa konstruktioner som synsas med allt som för tillfället går att göra en hacka på. "Agenturen" Dee and Dee Transworld Link poserar som en konsult- och utvecklingsbyrå, men kön utanför berättar att kovan för dagen är förmedling av lankaslisk arbetsskraft till de nyfika oljedömena i Mellanöstern.

Inte minst tillika skyt avstänger vad som finns en trappa upp i den byggsamma tvåvåningsbyggnaden på nr 246, Union Place, en av de gator i Colombo som klarade sig från mordbrandsvågen mot tamilerna förra året. Men här huserar Lankan Guardian, en tväveckostidning som utgör en av de ytterst få verkligt oberoende pressröstrarna i dagens Sri Lanka.

Under senare år har Lankan Guardian med framgång tagit på sig den otackammna och farliga rollen att förklara och kritiskt granska den allt väldammare konflikten mellan den singalesiska befolkningssärmten och landets största minoritet, tamilerna. Redaktör och utgivare för tidningen är Mervyn de Silva, själv singales och därmed en avfälling för de mest extrema bland de som förespråkar härden mot tamilerna.

Vårt stämt möte på hans anspråkslösa kontor, mitt under den stora rundabordskonferens som president Jayewardene kallat till för att diskutera tamirfrågan. Men Mervyn de Silva ser inga skäl att vara optimistisk.


Regeringspartiets skuld

Rasbråken kan alltså ses som resultatet av en underlätnenhets-syd från styremännen sida. Men det som oroat många, såväl inom som utanför landets gränser, är uppgifterna om att det regerande United National Party, UNP, tog aktiv del i det gångna årets våldsaktioner.

Dessutom har alla, alltför presidenten till de mest extrema oppositionspolitiker varit eniga om att väldet var mycket väl organiserat. Dödsskvadrornas visste precis vilka människor, hus, affärer och fabriker som skulle brännas ner. Och de rörde sig metodiskt från gata till gata, från stad till stad.

Regeringen själv har framfört minst fyra teorier om vem
som bar ansvaret för våldsvägen Det var ryska KGB sa infor-
mationsministern, fast han dementerade senare att han sagt
det. Nej, det var Indiens ondskefulla hand som låg bakom, sa
den ökänd rasistiske industrim uninsminister, Cyril Mathew. Det är
vänstern, sa man på Inrikesministerns, en teori som presiden-
ten tyckte låt attraktiv, varpå han förbjöd tre vänsterpartier.
Bvisen lovade han att lägga fram redan i höstas, men ingen
tror längre att sådana kommer att läggas fram.

Regeringspartiet bör nog söka i sina egna, sa ministeren
för landsbygdsindustrin och i november medgav presiden-
ten att vissa UNP-element varit delaktiga.

- UNP kan inte dölja detta bestående fyller Mor-
yvn de Silva i, för här känner alla alla, i synnerhet utanför
storstaden Colombo. Väldsmän var UNP-are, åtminstone i
inledningen. De var allt från parlamentsledamöter till partik
aktivister, organisatörer, valberedare, ja hela partiparapeten.

- Det som de som fortsatte med det mer systematiska våldet,
tillägger de Silva, var organisierade gång, sa Goons, alltså ett
slags stormtrupper som fostrats under senare år för rent poli-
tiska syften. Det är gång som inte bara använts mot talven
utan mot alla som sticker upp, strejka er arbetare, oppositionen
ners demonstranter osv. Och ingen av dessa Goons har arre-
terats, åtalats eller dömts, vilket vore en omöjlighet om de inte
hade ett politiskt skydd.

Colombo-regeringen har under det senaste året intensi-
fierat sina försök att visa att talet om diskriminering mot tami-
lerna är innehållsslösa (se tex ambassadörens brev till Syd-
asien i förra numret). Men Morvyn de Silva har under vintern
publicerat en förra undersökning som reser tvivel på regering-
ens synsätt.

Undersökningen, som enbart grundar sig på offentliga klo-
lar, har genomförts av The Committee for Rational Devel-
opment, CRD (Kommittén för en förnuftig utveckling). CRD be-
est av att antal demokrater ur alla folksgrupperna, singaleser,
tamilar och muslimer och burghers (åttlingar till kolonialherr-
arna). Man menar att man måste föra en offentlig och öppen
debatt grundad på demokratiska principer om man ska kunna
nå en försonning mellan singaleserna och de övriga folkelagen
i landet. CRD bildades som en efterföljning till väldsgrenerna i
juli förra året.

CRD arbetar pedagogiskt, och man lägger fram sina fakta
och resonerar dem så frågor och svar. Och man ställer just de
frågor som beror på textextrema krafter hävdat (se exempel här intill).

Kärnan i CRD:s undersökning är egentligen att en undersö-
knings enligt rasgränser inte ger något påtagligt resultat, annat
än i undantagsfall. Ja, man menar också att det inte är möjligt
att tala i räster i Sri Lanka. Och man menar att statistiska
uppgifter som jämför singaleser och tamilar i alla händelser
inte stödjer regeringens tes att talven har det för bra.

CRD, Kommittén för en förnuftig utveckling,
ställer de rätta frågorna och fäster-
made fakta och kloka resonemang
är också de rätta svaren. Få in ett exempel

Fråga: Varför bör singaleser inte fö-
luta sig aldrig mer påstatistik? Svar: Det är
en gentligger förståelse kring statistiken om tamielens do-
minera undvikar ett påtryckande faktum. För närvarande har singa-
leserna absolut kontroll över lagen-
ningsen i landet, och därför har man också total kontroll över nationens

Ökonomi.

Fråga: Våldet mot talvena har våld
ända orsakats av tamielens separa-
tiströrelse och det politiska våldet i
norr? Svar: Det är inte så enkelt, även om
ett oövervägande antag om att de
förbjudet och de
kravde federalismen. De använde inget
violens, men ändå blev de utsatta för
väld. Vi kan inte ignorera statens an-
svars för det uppbrutna våldet se-
des dess.

Fråga: Hur kan man vara så lugna och
saklig i dessa tider när talvena håller
på att föröva os? Vi singale-
er har ju ingenstans att ta vägen,
detta är vårt enda hem.

Svar: Ansvar om att vi laver i ett snab-
risk, kan man inte tala om "vi" och "dom". Rättvisan ska inte vara
förnuftig, utan också rasblind. Fort-
sätter vi att tänka i vi och de-ter-
men så harmer vi snart i ett stamkrig. De
som är överinhållna i dessa termer
kommer att destabilisera landet och
skapa den mardröm de säger sig
fruktas.

Trots att vocabulären i huvudsak
kommer från Sanskrit så är singal-
ese riska beryktad med bland,
ta i syntax och i grammatiken.

Det är djupt olyckligt att man i
de tier tenderar att överbetona
skilnaden mellan singaleser och
talvena medan allt det som förenar
folken göms bort.

Stranden nedanför det anrika turisthotellet Mount Lavinia, mitt under högssäsongen i början av januari 1984. Trägelser är knappast störande.

Gatuscen i Hulitsorp, central stadsdel i Colombo, idag mest känt för domstolskvarters, Law Courts. Där residere också Högsta Domstolen, en av de få institutioner i Sri Lanka som den egensinnige presidenten ännu inte fått full kontroll över.


Men i fråga om förhållandet mellan singaleserna och Jaffna-tamiler i norr tycks nu UNP-regeringen ha gjort en hel omvändning, åtminstone ytligt sett. Medan man under väldig förväntningar och strax därefter stod upp och talade om landets odelbarhet, dess stolta singalesiska folk och de buddhistiska värdet, så talar man idag om att föra en dialog och att ta itu med tamilminoritetens utsatta situation.

I mitten av januari kallade presidenten till en rundbordskonferens som fortgick av och till under våren. Här fanns från början alla större partier liksom ett antal religiösa företrädare.

- Ja, där låg väl att av Jayewardenes missstag, fyller Mervyn de Silva i. För genom att bjuda in buddhisterna tex så avhändade han sig definitivt möjligheten att nå en kompromiss. Det är ju just dessa religiösa organisationer som stått för den mest extrema oförsöknighet.


Mervyn de Silva är alltså pessimistisk. Och han vet att Sri Lanka inte bara bön sig i en etnisk kris, en kris i rafåg. Man är också inne i en politisk och ekonomisk kriss där hela det gamla systemet röbbats i sina grundval.

Det som en gång i tiden var en av u-världens få fungerande demokratier är idag i praktiken en enpartist. Tamilerna är uteslutna ur parlamentet, oppositionsledaren (förre rege ringschefen Mrs Bandaranaike) är berövad sina medborgerska rättigheter och det totalt UNP-dominerade parlamentet är inte valt utan ditsatt genom en folkomröstning.

Den västnorrängade ekonomin är likaså inne i en kris. Satsningen på en franchin har inte varit särskilt framgångsamt samtidigt som tillflykten slagit ut viktiga delar av den inhemska industri. Importen har nu vuxit till att bli tre gånger så stor som exporten och utlandsskulderna förberöver året halva 40% av bruttonationalprodukten. Världslbanken har varnat Sri Lanka för skulderna och Internationella Valutafonden pressar ner den lankesiska rupien och landets socialutgifter.

Det kräfrs inflationen och även i övrigt en ogninsam prisutveckling gjorde att turismen försvagades 1982/83. Vårdsvägen i juli 83 gav nådästöten åt turistindustrin som idag är en skugga av sin forna storhet. De jättehalvfärda hotellbyggena i Colombo centrum står redan idag som monument över en överdådig ekonomisk politik.

Vägen tillbaka kommer att bli lång och svår. Frågan är om den ens är beträdd än.
Presidentens allpartimöte:
Konferens med kniven på strupen!

Colombo i Mars

Framsteget har verit pinsamt små för den rundabordskonferens som president Jayewardene kallade till i januari och som nu pågått i två månader. Syftet med konferensen har verit att låta landets politiska partier och representanter för olika etnis-

"BMICH", Banderawela Memorial International Conference Hall, den ståtliga konferenshall i Colombo där presidentens rundabordskonferens pågått sen i januari. Hallen byggdes i början av 70-talet som u-hjälp från folkrepublikken Kina.

USA ger försvarspengar


Jayewardenes kritiker har anklagat honom för att plane-
ra att ge USA tillträde till den nordostliga hamnen i Trinco-
malle och utpräga en bas där. Jayewardene har katego-
riskt nekat till att så varit fallet.

Inte desto mindre har Sri Lankas försvarskostnader dub-
bliats under de tre senaste åren. 1981 kostade försvaret 1,1 miljard rupier (ca 400 miljoner skr) medan det kostar 2,3 miljarder rupier (ca 800 miljoner skr) 1984. Ändå är Sri Lankas försvarskostnader låga i en internationell jämförelse; bara 4% av den totala statsbudgeten. (Jan 84)

ke och religiösa grupper få talas vid och försöka komma fram till någon lösning i tamlifrågan.

Och bakgrunden till mötet är allvarlig nog: julivälde första året lämnade hundratal döda efter sig, tittosentals arbetssö-

Tamil United Liberation Front, TULF, tamlernas paraplyorganisation har sagt vid konferensen att man inte nåjer sig med mindre än regional självständighet, för de tamildominerade områdena i norr och i öster. Detta är deras ende alternativ till att separata stat man tidigare krävde. De flesta singalesiska delegater har motsatt sig varje form av regional autonomi, vilket skulle, menar man, vara ett första steg på väg mot en total separation.

Vid parlamentets öppnande den 24 februari beklagade pre-

- tack på presidenten om de hårdnade attityderna på båda sidor. Ledarna på respektfulla håll måste förklara för sina extrema grupper att längre än till en uppgörelse på rundabordsmöte går det inte att komma, menade presidenten.


Konferensen inleddes den 10 januari med två veckors admi-
nistrativa förhandlingar där man till slut enades att diskutera två teman, alla folkgruppera och hur man får dessa att delta i makstjuven, samt orsakerna till etniskt våld och terrorism och hur man kommer till rätta med detta.

Efter hand har TULF-ledaren Appapillai Amrithalingam ut-

tryckt en önskan att att ihop de två ämnena till ett i en gen-

nisk diskussion. Välunderrättade källor säger till Sydasiens utsände att Amrithalingams önskan är resultatet av ett krav från den tamilska gerillan i norr, Tamiligranerna. Gerillan har enligt dessa rapporter sagt att det aldrig kan vara TULFs uppgift att diskutera orsakerna till "terrorismen" eftersom deras verksamhet är en "frihetskamp".

Tamiligranerna har fortsett sina aktioner också under rundab-

ordsmötet. Den 13 januari rändade man den statliga Peoples Banks kontor i Kathankody, Ostra Provinserna, och kom över 35 milj rupier (ca 12 milj skr) i kontanter och juveler.

Den 24 februari totalförstördes en byggnad i Jaffna, tamiler-

nas huvudstad i norr. Byggnaden hörde tidigare till det ökna-
de armélagret Gurunagar. Några timmar tidigare dödades en gerillamedlem i en eldstad med polisen, också i Jaffna. Vid varje incident i Jaffna sprider sig paniken bland tamiler i Colombo och andra orter i söder.

Rundabordsmötet planerar nu att försöka komma fram till någon form av överenskommelse mot slutet av mars månad. Men de flesta bedömare anser att en sådan konsensus inte kommer att vara mycket vård. Skälet är att det viktigaste oppositionspartiet SLFP, ät av före regeringschefen Mrs Bandaranaike, drog sig ur mötet i början av februari.

SLFP angav två skäl för att lämna mötet. Dels hänvisade man till att TULF-ledaren Amrithalingam gjort "icke-auktorisera-
de" uttalanden i Indien om mötet och dels menar SLFP att president Jayewardenes redan har bestämt sig för hur en lö-

ning av tamlifrågan ska se ut, dvs att allpartimötet bara är ett spel för gallerierna.

Utsikterna är således mycket små att rundabordskonferen-

sen i Colombo ska få någon som helst betydelse för framtiden. Nu frågar man sig bara när det är slut med den tillfälliga avspänningen i landet.

Ravindran Casinader
(Övers Thomas Blbin)
Handfast realism

Fallet är avslutat (Kharil)
Regi: Mrinal Sen
Distr: Svenska Filminstitutet

Avtagande klandras radikala tankar och talade om sitt länds korrupta elit och om behovet av politisk omvändning.

Under vårt samtal skriver en ung pojk in i rummet och bidrar något till att skapa ett bra intresse. Utan att jag säde något märktes genast hur man blev intresserad och kände behovet att förklara sig. Hur kunde man, en upplyst västerradikal, halsa sig med upp arrogante?

Så är det i medelklassen, förklarade han. Vi gör dem nu ända försoning ...

Om just detta dåliga samvetet handlar Fallet är avslutat av Mrinal Sen. Han är född i Östbengalen (nu Banglades) och verksam som skribent och filmare i Indien sedan trettiotalet.

Filmen berättar hur en ung medelklassfamilj i Calcutta anställer en tolvårig pojk som tjänare. Under en köldvåg lämnar han en flot vanliga sopvåts i trapphuset för det varmare köket. Där dör han under sömen, för gift av koloxid från ugnen.

Dödsfallet blir en plaga för familjen - inte som en tragisk förlust, fastmer som en pin- samhet. Familjen bedyrar sin oskulden - främst inför de egna samvetena, eftersom ingen egentligen anklagar dem för pojkens dödsfall.


Rättvisen i Indien tillhör ovanlivsheten på våra biografer och det mesta från det stora indiska filmen känner vi oss bra utan.

Men even ett osentimentalt skildring infrån dem Indien villas vara det ett tillfälle att ta vara på.

Vi behöver ju inte känna oss utpekade. Eller behöver vi kanske det, vi som i nationella termer tillhör världens medelklass.

Klas Gustafsson

Demokrati i Nepal?


Aven om kungens avsikt verkar ha varit årliga, förekom det troligen fusk vid denna folkomröstning med ferdel på partiet och några av dem som stod i alla fall.

Barals slutsats är att en återgång till demokrati är omöjlig utan kungens medverkan, och initiativet nu ligger hos honom om de möjligheter folkomröstningen väckt, ska hållas vid liv. Vissa "blacker" Telegraph: Gerard Ricken

Villkortligen frigiven


Vi har tidigare berättat om den då nystartade Saturday Review i nr 1/83. Men i den lankesiska regeringens upptäckning av förfrågarna mot taliernas ständiga tidningen den 1 juli första året. Skålen angavas vara säkerhetpolitisiska, och regeringen la inte fram något anklagelser mot tidningen.

Den 18 februari i år kom Saturday Review ut igen. Ingen förklaring gavs till varför förbudet nu upphävats, men tidningen är strax censurerar en- ligt regler som endast gäller för Saturday Review. Tidningen får t ex inte rapportera om eller kommentera säkerhetståget, flyktinglägerverksamheterna, politiker m m annat än via medlemmernas egna kommunikerande.

Consors granskar varje enskild artikel på förhand, och reglerna tillämpas godtyckligt. Det framgår redan av första numret där man tillåtts återge två lankesiska ministerias redan publicerade pressuttagen endast på villkor att man också publicera de den ene ministerens dementi av vad han hade sagt.

Saturday Review har överklagat denna absurda ordning liksom själva stångningen till Högsta Domstolen som beslutat att uppfriska. Man hänvisar bl a till paragrafen om pressfrfrihet som finns i 1978 års konstitution. De som vill följa denna enig till en tidskrift och den lankesiska regeringen på första parkett kan tex prenumtera. Adressen är:

Saturday Review (weekly)
New Era Publications Ltd
P.O. Box 112
Jaffna - Sri Lanka

Prenumeration 1 år kostar 50 U.S. Dollar eller 1000/- lankesiska rupier.

Thomas Bibin

Sydsvensk 2/84 27
Notiser från Sydasiens

1/1 – 15/3 1984

Afghanistan

Fortsett occupation

De sovjetiska trupperna stannar kvar i Afghanistan tills säkerheten vid gränserna tryggs, sade den av Soviet inställda afghanska presidenten Babak Karmal vid ett tal den 12 januari. Han hävdade att hans regim ligger i krig med USA, Kina och Pakistan, som han sade för ett krig utan krigsförklaring mot hans regim. (AP-New Delhi 12/1)

Ommöblering inom militärtoppen

Efter att moten mellan president Babak Karmal och en parlitfunktionärer och tjänstemän i försvarens ministeriet, där Karmal beklagade sig över ärmåns oduglighet, beslutades om betydande förändringar i armétoppen. (AP-Islamabad, 24/1)

Gerillatäckare in i Soviet

Enligt en brittisk journalist anfaller Mujahedin mål i Sovjetunionen. Vid den senaste attacken anfaller den sovjetiska granspoteringen en Torguzh, varvid ett flertal gränsvakter dödades. (TT-Reuter 25/1)

Anfall mot gränsby

Två afghanska Mig-jaftplan anfaller den 27 januari den pakistaniska gränsbyn Angur Adda med bomber och raketer. (DN 28/1)

Flygbomber mot civila

I slutet av februari trappades bombningarna av Shomal, upp. Området är strategiskt viktigt då huvudvägen från Sovjet passerar genom området, som har en stark och aktiv gerillaregering. (AP/TT-DPA-New Delhi, Januari–Februari)

Fynd av uran

Enligt den före detta chefingenjören Mir Zaman Mohammad, på statens geologiska undersökningar i Afghanistan, som flydde till Pakistan i januari har uran hittats i bergens norr om Kabul. När fyndet gjort skickas samtliga afghans från platsen och de sovjetiska geologerna fortsatte arbetet på egen hand. (Economist, Foreign Report 2/2–84)

Bruten ring

Den 12 januari lyckades en sovjetisk-afghansk arméstyrka för första gången på sex månader nå Urgen i södra Pakistan där den afghanska garnisonen har varit totalt inriktad sedan sommaren och fått alla förråd och förstärkningar med helikopter. Enligt uppgifter lyckades arméstyrkan ta sig fram på grund av att en af Mujahedinsorganisationerna som bevakade tillfartsvägen övergivit sina positioner. (Afgan Information Center, Bulletin i Januari 1984/ AP-New Delhi 8/2–84)

Rekryteringspatruller

Under februari har rekryteringspatruller genomskött Kabul. Vidare under året har alla män över 18 år, som ej gjort värnplikten fått order att installera sig till armén, som krympt till 25–30 000 man mot 80 000 man 1979. Även de som ska göra en andra omgång i armén har kallats in. (Economist, Foreign Report 19/2–84)

Raketanfall

Fora andra gången på en månad anfölls den sovjetiska ambassaden med raketer, den 20 februari. Även det sovjetiska militärbåtverket i Darulaman anfölls. (PLT-AP 28/2)

Arméoffensiv

Den 28 februari inledde den sovjetiska armén den sjunde offensiven för att driva ut gerillalederen Ahmad Shahs Massouds soldater i Panjoridan nordost om Kabul. Enligt telesmän för Jamiat Islami inledde offensiven med att 120 helikopter landade i byn Najrab vid dalens mynning. Även 200 lätta stridsvagnar har satts till byn. (TT-Reuter, Islamabad 5/3–84)

Börje Almqvist

Ovilliga bönder

Sattig upphandling av livsmedel och andra grödor måste halveras under innevarande budgett och på böndernas övriga att sälja till staten. Bönderna låter marken på ett sätt av den fria marknaden. (New Nation 28/1)

Gränsinteresse

Minskr på 12 personer dödades i en sammandrabning mellan bangladeshiska och indiska säkerhetsstrupper strax innanför den bangladeshiska sidan av gränsen. (FEER 22)

Mia Jonsson

Bangladesh

Presidenten och oppositionen

President Ershad formellt dialog med oppositionen påbörjades den 7 januari. De två huvudgrupperna inom oppositionen har ej emannt uppmuntran till dialog. (FEER 19/1)

I oppositionens taktik ingår bojkott av de lokala valen 24 mars och generalsjöjk. (FEER 9/2)

Universitetet i Dhaka stängdes på obestämd tid p g a kravaller och sammandrabningar mellan anhängare och motståndare till president Ershad. (TT-Reuter 13/2)

Oppositionen anordnade generalsjöjk 1 mars med deltagande av all offentlig verksamhet och transporter som följd. (Tempus)

Den 8 mars tillträdde fem nya ministrar tagna från Janadal, det stödparti för president Ershad som började organiseras i november 1983. (Kalma i Dhaka)

Ekonomin

Bangladesh tjänade 634 miljoner dollar i utlandskvartalet 1983 via bangladeshiska arbetare utlandet. (The Bangladeshi Times 15/2)

Bangladesh kommer att begära mer bistånd än någonsin vid det av Världsbanken organiserade mötet med givare i Paris 9–10 april. (Holiday 25/2)

Bangladesh och IDA (Världsbanken) signera de ett avtal om en ny kredit på 23,8 miljoner USD för finansiering av projekt 1984–1987. (New Nation 26/2)

Indien

Den skandalösa fabriken

Maruti bilfabrik, som var Sanjay Gandhi projekt och som skulle producera bilar som till 100 % var indiska, har invigts. Sanjay är död, de första bilarna är till 100 % japanska, men indira Gandhi invigde och köper står på kö. (India Today 31,12)

Nexaliten som rykte

Seetaram, ledare för en nexalitgrupp i Andhra Pradesh, befriades från ett fängelse som omhullas av sex nexaliter utklädda till lökar och poliser. (India Today 3,1)

Sivika lotten

Medak är en valkrat i Andhra Pradesh från vilken Indira Gandhi valdes 1980. I samband med det gjordes en ambitiös utvecklingsplan för området, men fyra år senare kan man konstatera att det mest stannat på papper. (India Today 15/1)

Gamla uppgifter

Indien sägs ofta vara världens tioa industriom, men uppgifter är föråldrade. Enligt Världsbanken ligger Indien på ungefär tjugoande plats. (India Today 31,1)

Temperaturen stiger

Inom Kongresspartiet (I) ökar den politiska aktiviteten. Demonstrationer och kampjutiner planeras och i Calcutta hölls ett stort parti möte med deltagare från hela landet. Allt går redo för val, även om något datum ännu inte är fastställt. (India Today 31,1)

Häften svart

Internationella Valutafonden har gjort en uppskatning av den svarta andelen i olika länderns ekonomi. Indien toppar listan. Halva landets nationalinkomst beräknas vara svart. (India Today 31,1)

Destabilisering

Kampen om Kongresspartiet (I) mot National Conference, regeringspartiet i Jammu och Kashmir, fortsätter. Avsikten är att skapa sådan oro att centralregeringen kan få en ursåkt att avsätta delstatsregeringen. (India Today 31,1)
Politisk ekonomi

Indian har i sista minutern uttalar sina planer att köpa högspanningsteknik från Sverige och intet beslutat köpa den från Sovjet. Bet­
slutet ses som mer politiskt än ekonomiskt motiverat. (Telegraph 2:2)

En enda opposition?

Sexton oppositionspartier träffades i Calcut­
ta för att förskräda dem inför det kommande valet. Mötet skapade en känsla av enighet, men ingen verklig enhet. (India Today 15:2)

Öga för öga


Oheliga allianser

I Gouribari nära Calcutta fanns ett nära sam­

Starka band

Svenskor röjdes av Ustovin och är under en besök i Indien gått med på att sätta avan­
cerade stridsflygplan, krigsfartyg, robotar, radsystemm m (AP 10:3). Sovjets nya leda­
re Tjernenko och Indira Gandhi känner var­
andra sedan länge. Förbindelserna mellan de­
båda länderna förmodas bli än djupare. (India Today 15:2)

Oron sprids

Oroligheter i Punjab sprids till Haryana. Under ena vecka dödades över 60 person­
er i de två delstaterna. (India Today 15:3)

Hannstrek

Över 300 000 hamnarbetare har gått i strejk och förberett sig på en kamp mot säkerhets­polisen och marinen. (AP 17:3)

Kalle Kjellman

Nepal

Kritiken växer

mot premiärminister Lokendra Bahadur Chand, bara sex månader efter hans tillträdde. Iro­
nekritik ägnade ett samma kritik som en själv lyckades fålla sin företrädare, Surya Bahadur Thapa, med att hans regering var­
ken lyckats förbättra de fattigas liv ett år genom korruption flera tjänstemän. Dessutom kräver oppositionen att det partis­
bästa partiets systemet slogs och demokrati­
krat återupprättas.

Det nepalesiska kongresspartiet har be­
stämt sig att trots regerings förbud och att anordna en "försoningsdag" för att sprida.

Trots allt politiskt tryck — även från pan­
chayat-anhängare — förvansas Chand rida ut stormen, tack vare en rekordkud, ekono­
miskt bistånd av USA och den asiatiska ut­
vecklingsbanken (ADB) och kungens stöd.

Ett internationellt skogsvårdscentrum

for Hindu Kush bergstrakter (ICIMOD) har inrättats i Kathmandu i samarbete med Une­
sco och med finansiellt stöd av Schweiz och Västtyskland. Alla länder i regionen (Afgha­
nistan, Pakistan, Kina, Nepal, Indien, Bhutan, Bangladesh och Burma) ingår i ICIMOD, men svårigheter våntas pga politiska motsätt­
nings. Å andra sidan har de ett gemensamt intresse av att bevaka skogarna som har min­
skat med häftet på så det stora befolknings­
trycket. (se Sydasiabulletinen 179)

Gurkhans stannar i Brunei

även efter det att olje-sjedjekött blivit själv­
ständigt vid nyr och trots stora protester

från nepalesiska vänsterkraften. Gurkha-styr­
kan bevakar oljevärlden och den kungliga

familjen. (FEER 19/1)

Gerard Rijiken

Pakistan

Benazir Bhutto fri

Den 10 januari frilöppte den pakistaniska mi­
litärjumten Benazir Bhutto, dotter till den av­
rättade förra premiärministern Zulfikar Ali

Bhutto. Benazir Bhutto, som befunnit sig i

husarrest sedan den 8 mars 1981, hade offi­
ciellt tillätts att lämna landet för att söka lä­
karvård utomlands. I sitt första uttalande från London förmedlade hon att hon släppta

till att ha uppgiften att leda regeringen. (FEER 2/2, Democratic Pakistan nr 13)

Fagra löften

Den 24 januari lovade president Zia-ul-Haq att fängslade politiska ledare skall släppas före de parlamentsval som utlovats till mars 1985. (FEER 2/2)

Demonstration mot avrättning

Den 11 februari hölls protestmötet och de­

att stalla ut det. (FEER 23/2, Democratic Pakistan nr 14)

Utvarandet avrättas

Polisen arresterade den 18 februari 56 perso­
nen, som misstänks för att ha förstört att ta sig illagget ur det landet, för att söka aske i

Brunei. (FEER 1/3)

Studentunionernas förbjud

i början av februari förbjuds studentförenin­
grerna vid alla lärarinstuteter i Pakistan. Detta trots att president Zia-ul-Haq så sent som den 23 februari 1983 lovat att inte förbjuds dem om våldet vid skolorna upphörde. Under de­
möten, det hölls val vid universitetet och collinges i Karachi och Punjab. Dessan forlopte utan all­
varliga intermezzon. Valen resulterade bl i

att Islam Jamat-e-Talaba (UIT), Jamat-e-Ilti­
lems studentorganisation, nådde framgång­
ar på flegra platser, men det hindrada inte mili­
tärjumten att ingripa i studentföre­
nings. Som en följd av fördelar har flera inriktningar mellan studenter och polis åtum run under februari månad i framför all Karachi. (FEER 1/3, Democratic Pakistan nr 14)

Kort pilotstrek

Den 24 februari strejkade de pakistaniska flyg­
piloterna för tredje dagen i foljd, i protest mot att deras fackförbund förbyttuts. Två dagar senare avsattes styreman och piloterna återgick till arbetet. (FEER 8/3)

Birgitta Johansson

Sri Lanka

Väldesvagens foct

Vid årsstarten fanns fortfarande 20 000 tammiflyttingar kvar i lågar sedan våldesvågen i juli 1983. Ursprungligen togs 135 000 talminner in i lågar. Därefter har 24 000 talmigrerat flytt till Indien och 10 000 till andra länder. Förutom dessa totalt 169 000 människor flydde 40 000 flyktingar från Sri Lankas tätostrika till de områden i norr där de lankesska talmerna är i majoritet. Från tidigt årsstartet "reparaterades" 7 500 flyktingställen till Indien sedan julstartet. Därmed har Indien tagit emot 400 000 flyktingar i det sista i september sittsplanerat flyktingar medan Sri Lanka har gett medborgarkort åt 178 000 (plus den naturliga ökningen sedan utlämningsavtalet 1984). Indien, som inte litar på de lankesska uppgifterna om att 800 000 fortfarande lever på Sri Lanka, har sagt att man inte tänker ta emot fler fd stadsplanerade flyktingar till Indien.

Studerter hungerstrek

Ett tjugo talmtalstudenter inleder en hunger­
strek i Jaffna. De vägrar äta tills de återvänder till universitetet i singalesdominerade områden sedan de blivit överfallna av singalesiska medstud­
tenter. Fastan sker i protest mot att universi­
tetsmyndighet vägrar föra ut studenter na till universitetet i Jaffna. (31/12)

Försoningskonferens inledd

President Jayawardene öppnar en rund­
bordskommunik i Colombo för att nå en lös­
nings på talmigfrågan. Efter diverse dager dyker det inte inljudna lagliga partier upp på mötet, liksom ett antal representationer för de religiösa rorelserna. Konferenslåtten förefaller inte att nå några framsteg, utan snarare hoppas det första partiet av Serene förser också det första reger­ningspartiet (SLFP från konferensen, och allt färre tror på några framgångar under mötet. (10/1)

Ökant fångelse utdömt

En statlig kommission ledde av GP Delgoda ömmer ut Werklad-fängelset i Colombo och kastar in en djup locka. Det var i Werklad­
fängelset som minst 63 talminner mördades i juli förra året utan att någon enda person misstänktes eller arresterades. Fängelset har förhållandevara för att ha fått 600 fångar har fn 6 000 fångar. (15/1)

Ständiga reg

Onormalt häftiga regnar sätter stora delar av landet under vatten. I östra provinsen blir ca 50 000 hemlösa och på många håll förstöras skärdamorna. (januari–februari)

(TIC, The Island, Lanka Guarden, FEER och India Today)

Thomas Bibin

Sydasiabulletinen 179
Aldrig skall de återfödas
de som skådat denna dans

Vetenskapen lär att bakom alla fenomen är energi. Hinduismens shaiivistiska
gren lär att bakom energi är Shiva. Den-
na idé får sitt mest kraftfulla uttryck i
Nataraj, den dansande Shiva. Det är Shi-
va som genom sin dans är källan till all
rörelse, all medvetenhet, allt liv.

Det är en mycket gammal hindu-tradi-
tion att synliggöra denna skapelseföres-
tällning. Huvudsakligen i Sydindien,
och under den s.k. medeltiden mellan så
då 700-1200-talet, skulpterades ett
stort antal Nataraj-figurer som anses
som konst av den finaste kvalite. På
Stockholms Östasiatiska Museum finns
det ett exemplar av Nataraj som bara
det ger skäl till ett besök.

Beroende på vilka böcker man läser,
heter den dans som utförs av Nataraj
antingen Tandava-dansen eller Nada-
ta-dansen – och det finns säkert några
gamla dämmiga bananblad någonstans
 där de två danserna förklaras vara sam-
ma sak. Det är ofta så i hinduismen, det
är ingenting att bry sig om. Hur som
helst, finns det flera olika danser som
Shiva fröjder sig i. Kanske alla manifes-
terar en enda idé: Shiva som ursprung
 till den primära energin.

Reglerad konst

Enligt min mening är det beundransvärt
att så mycket utav Indiens konst är fast-
ställad, med klara ansvarigheter och regler.
Motiven, ibland t.o.m. detaljerna, är ge-
ner. Konstnärens styrka och vision skall
uttäckas inom dragna gränser. Tills ny-
ligen fanns det i Indien ingen konst-för-
konstens-skull. Statyer och målningar
var till för gudsdyrkan och religiös un-
dervisning – bruksföremål så att säga. I
alla fall fanns det ingen plats för typer
som Warhol och Pollock. Indien förstod
du vad det var du tittade på, och du
förstod varför du gillade det.

Så, ja, varje Nataraj liknar den andra.
Men vilka skillnader! Och det inte bara i
de små detaljerna i klädslor eller orna-
mentik. Till och med grundhållningen
kan uttrycka en egen stämmning, en egen
rörelse, en egen helhet. Medan en Nata-
raj fördröjer en rörelse till en ytterst grå-
clos, lättjullig sväng, kan en annan blixt-
stoppa en spänning på gränsen till ett
väldigt kast.

Nataraj i Indien

Nataraj-figurer finns utställda i museer
över hela Indien, och att söka upp dem i
olika städer och lära känna detta motiv
kan vara mycket roligt. I Sydindien, sär-
skilt i Tamil Nadu, finns det många Shi-
va-tempel med avbilder av Nataraj. Nå-
grå kan vara ganska knupliga (som den
stor i Menakshi-templet i Madurai),
andra svårt skadade (som den i Elefan-
ta-grottan i Bombayviken). Men medel-
tidsstatyerna i bruks fänglar uppmärk-
skande och ingen respekt. Muséet i
Madras har flera exemplar som ger be-
sökaren ett bra tillfälle att jämföra både
likheterna och olikheterna mellan skilda
Nataraj. Här kan man också konstatera
 hur de okända skulptörerna mycket väl
 kunde slå vakt om sin egenart inom mo-
tivets gränser. Muséer i Delhi och Tri-
vandrum har också sina Nataraj.

Jan Bergin, Östasiatiska museets chef, säger
att Stockholms Nataraj inte är av hög-
tstående värde. Man beräknar att statyn
är från 1400-talet, något senare, alltså
åt motivets glansperiod. Men den är än-
då ett mycket bra exemplar, även jämfö-
ringsvis, tycker jag. Den är rätt stor, men
förövar ingen grace för det. Dess kansla
är avspänd, Nataraj närmast svavar, så
behårsakt och lätt är hans rörelser. I
ansikte av hans fridfull – ja, en aning
ointressant. Annars kan en Nataraj ut-
sträla en sensualism som är så utman-
ande att jag måste tvinga mig att ställa,
at utlärna blicken.

Symboliken

Shaiivismen tillskriver Shiva fem "funk-
tioner", och i Nataraj gestaltas de. Trum-
man är symbolen för Skapelsen;
den upptävandet handlar symboliserar
Bevarandet; flamman i den vänstra han-
den står för Förstörelsen; foten som

trampar på dvärg-demonen (som själv
är symbol för ondska och okunnig-
ten) representerar själavandringen;
den upphävda foten symboliserar själ-
ens befrielse och dess enande med Shi-
va, Den kosmiska medvetenheten.

Om man förstår sig på skillnaderna
kan man se att Nataraj bär både manliga
och kvinnliga orhången. Den symboli-
serar Shivas totala väsen – både de
manliga och kvinnliga delarna av livs-
principen rymms i honom. I Natarajs vilda
härervor ser man en liten figur som re-
presenterar Gangesfloden. I hindu-le-
gend är det Shiva som fångar upp flo-
den i dess potentiellt fördiöandefall från
himmelen i sitt hår, varefter den lugnt
strömmer iväg till människorna med si-
nas levande krafter. Mitt i pannan ligg
Shivas tredje öga, som skall repesen-
tera kunskap – inte fardomen som
man får genom ögon, utan visdomen
som kommer genom yoga, genom att
gå upp i gudomligheten och bli ett med
den.

Annars finns det en riklig litteratur
som föröver förklara den allmänna be-
tydelserna (både religiös och filosofisk
av danse och dess innebörd. Likaså kan
man läsa mycket om varje detalj och
dess symbolik. Det är allthel more eller
mindre poetisk, mer eller mindre djup,
nigg, eller mer eller mindre svårt att
begripa.

Men man kan tänka sig att annan, nu-
tida symbolik för Shiva. Med hans för-
måga till vrede (det var ju han som
enligt en legend – slog huvudet av Ga-
nesh, dittills ett gudabarn med mer all-
dagligt utseende), hans vänliga inställ-
ning till människorna (Shambhol), hans
föräkt för ondska, och hans renande eld
som röjer vägen för nytt liv – med allt
detta kan man föreställa sig Shiva som
en förebild till ett folk i uppror, ett folk
som har levande demoner i behand av
pre, ett folk som en dag kommer att
gripa till eit för att bereda plats åt det
nya.

Hammett Murphy

Kom Shiva, förgöraren, beväpna folket!
Shiva förgöraren