144 – 161 Whites and KKK and Woody  
  
Vincents text Dutch DeepL Pros translation New book

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 144  Recording of a white man (top left) who picked me up close to Mary’s place in Alabama: - What do you think about integration? - I don’t go for it at all. Let them be on their own and go ahead. Hell, I don’t believe in mingling up with them, going to school with them, going to church with them. I’ve never had anything against niggers. They can’t help being a nigger any more than I can help being a white. They are a different race of people and let them be different... - You always voted for Wallace? - I sure have... but he has got nothing against niggers as far as them being niggers is concerned... There is a lot of niggers who vote for him... he gets lots of nigger votes...  - What did you think of Martin Luther King? - Who... Martin Luther King?... Why - (spitting out the window) he wasn’t nothing but a troublemaker... a communist agitator...  This Southern racist is a textbook example of the oppression we go through to become oppressors. The innocence of his childhood had been systematically oppressed by his parents’ irrational injunctions: “Niggers are dirty. Don’t play with those children; they’ll stab you.” As with children throughout the South, his natural zestfulness, appetite for life, and affection for others were suffocated. While he was being hurt, his mind shut down, and over the years the accumulation of additional pain became chronic distress patterns. Incessantly he now had to replay his unhealed distress experiences like a broken record: “nigger, nigger, nigger.” Listening to such voices of history, I knew that the bombing of Mary’s house was the extreme but logical consequence of this oppression. If he’d grown up in the North, he wouldn’t have ended up with such an evil mindset. And maybe even less so had he been raised in the Denmark of my youth (before today’s racism). When I showed him my pictures—of Mary in bed, for example—the degree of my crime (to a southern white) against this apartheid system dawned on me. As a “neutral” Scandinavian, I felt that Mary was extremely beautiful and attractive. I therefore got quite a shock when I saw the disgust this white man expressed at the thought of being next to her “dirty, dark, repulsive skin.” Little by little, I realized that this negative view was rooted in white supremacy and had ended up becoming an internalized deeply held honest conviction that had infected not only whites all over America, but also blacks’ view of dark-skinned beauty.    146  Vagabonds and blacks have a special relationship to poor whites. With their guns hanging inside pickup trucks as symbols of power, they’re the ones who shoot at hitchhikers late on Friday nights, throw beer bottles at you other nights, and try to run you over at all hours. While the better-off whites set the tone, the poor exercise much of the direct physical oppression of black people, who contemptuously call them “poor white trash.” It was they who were given the brutal and sadistic roles of slave overseers and catchers. Like poor whites today, the overseers sensed that they were held in contempt by plantation society and took out their insecurities and anger on the blacks through acts of relentless cruelty. It was to them that demagogic racist politicians addressed themselves, but when blacks got voting rights and swung the political pendulum toward more liberal politicians, poor whites lost much of their policing role and the little pride they had. Like blacks, they suffer from self-hatred and react violently against their surroundings by, for instance, throwing trash all over. They too have had their intelligence impaired by malnourishment and neglect and can be even more fearful than blacks.          147  When I approach their shacks, they often run inside and lock the doors. When I go hunting with them and see their cruelty to animals, I realize the source of their violence and abusive behavior was their own early oppression—beaten as helpless children into their insensitive and repressive social role.  This cycle of mistreatment is similar to that suffered by blacks, who tend to replay their violent experience on their own kind. Poor whites not only have their own children, but also blacks as a vulnerable and socially sanctioned target group.  Having always been told that whites are superior, they feel left behind when they see blacks with better jobs. They feel that “niggers have gotten too many rights” and that “no nigger can ever achieve the same status as even the lowest white.” They therefore sense that they fell off the wagon when they see that many blacks today live better and have better jobs than themselves.  148  They don’t understand the inner dynamics of our system, which often leaves them unemployed, and instead blame someone who’s a little different—just as similar groups in Europe use Muslim immigrants as scapegoats, Irish Protestants use Catholics, Israelis use Palestinians, Japanese use Koreans, Indians and Africans use lower castes and tribes, and everybody fantasizes about the Jew—especially where no Jews exist! Since no society or system has ever been free from oppression, we must in every new generation learn to embrace and heal patterns of anger before they accumulate and manifest as genocide. If we don’t dare to confront the dark sides of ourselves, we all too easily act out of displaced anger. With no cradle-to-grave equality and security in America, the poor are especially at risk here. Their racism, poor education, and our persistent insensitive smear campaigns against them as “rednecks” and “crackers” makes them even more rightwing than most Americans and against any social safety net that would also benefit blacks. Unable to attack the real targets of their frustration, white anger often turns to racial violence. Such bitterness caused poor whites to lynch almost 5,000 blacks.          152  The lynchings continue. Derrick Johnson was only 15 when he walked into a poor white area of New York. White parents generally instill xenophobia and racism in their children with guilt and subtlety, but here they stood in doorways, exhorting their children to “Kill the nigger” and “Kill the bastard.” The children attacked Derrick with baseball bats in broad daylight. When police questioned people in the neighborhood, no one would provide any information. We know from European experiences that such poor embittered whites can be manipulated toward fascism or communism, but their narrow-mindedness and authoritarian outlook often led them to embrace a violent rightwing radicalism that’s been far deadlier and more threatening to outcast minorities in Europe than in the United States over the last 100 years.        153  My Nazi friend here in Baltimore first joined the Communists, but discovered that they wanted equality for blacks and went over to the Nazis, who say whites are superior to blacks and they will “send all niggers back to Africa.” While the Nazis thus adhere to the general desire in the Northern states (similar to most white Europeans) to keep our outcasts out of sight (“evasive racism”), today’s Ku Klux Klan does not want to get rid of blacks, only to keep them “in their place” (“dominative racism”).  In the South I saw how the police worked with the Klan, disarming all the blacks in the area of a Klan meeting but not Klan members carrying pistols and submachine guns. One night, dressed in a white robe-like coat, I managed to sneak into one of their cross-burning ceremonies, where I taped this speech:         156-157  *“Yes, the conspiracy gives us a lot to think about ... and most of you are just thinking about them monkeys running around pulling their own tails. You are still aggravated and agitated by all them little monkeys running around yelling: “I’m discriminated against, I want that policeman fired,” and all that kind of junk. And it incites you to want to do something. But friends, the conspiracy is deeper than a bunch of wild jungle-infested Ubangi-lipped niggers. And there’s three things you can’t give them! Absolutely only three things: You can’t give a nigger a fat lip, a black eye and a job! (applause) ... On another occasion we ran these four niggers down and was ready to... to... (indicating rope-lynching) (applause)… and just when we were ready to launch our missiles towards their burr-head, somebody said, “Hold it, we have them and we thank you for catching them.” So they took them down and locked them up. And the next morning, the mayor said to our official: “Sir, we are sorry, but we had to let them go, because I don’t want my town torn up.” And these niggers jumped up laughing hysterical “Ha, Ha, Ha,” like monkeys jumping’n pulling their tails. (laughter)*  *Friends, some years ago the Klan was called to Washington to go before the investigating committee—believe it or not—on the assassination of King. They turned this committee over to two—not blacks. I will refer to them as niggers because they squandered five million of your hard-earned tax dollars to come up with an answer to the assassination of King! Well, first of all: You can’t assassinate a nigger! (applause) You can only assassinate a statesman or a man of renowned character and ability. You don’t assassinate trash!”*  Individually, these lonesome and despairing losers were often just as afraid of me as I was of them. In spite of all my prejudice, I couldn’t help but like them as individuals. Human beings ready to murder what they call “trash” are people whom society has perpetually indoctrinated with the basic feeling that they are themselves trash. Their insecurity and self-contempt gives them a strange categorical need to hate others.  Yes, that’s what I wrote in my book in 1984, when I was trying to understand the Klan after I’d picked up a poor hitchhiker on my lecture tour. During our long drive he revealed things that made me suspect he’d been a victim of incest. So in a loving way I asked about his childhood, and sure enough, he poured out how his father had raped him again and again. Yet, he tried to defend his father, which in my experience is how such victims begin redirecting their anger and scapegoating others. I also realized that, as with most of the abused children I deal with, he’d never received any help. We who are better-off don’t like the distrustful vibrations we get from the children of pain and reserve our love for children capable of radiating the love they themselves were shaped by. And nowhere do you have more time to give them emotional therapy than on America’s endless highways. They are always incredibly grateful and will do anything for you afterwards. And so, after showing him my book, he now begged me to come with him to this Klan gathering. First to the open daytime recruiting meeting, where I couldn’t help feeling compassion for the poor white sympathizers shown above. Before we went to the secret cross lighting (for members only), I gave him a meal and let him use my phone card to call his mother. But his face suddenly contorted in anger and pain as his mother told him that two blacks had just killed his uncle. He’d promised to protect me and cover me up in a hood, but did I now dare walk with him and 50 crazy Klansmen with guns deep into a dark forest when he knew I was antiracist (a “nigger lover”)? Would he betray me? I was so afraid that I called my family in Denmark to say, “If I don’t call back before midnight, alert the police.” How naïve! I’d already seen how they worked with the police. But he never betrayed me, which again taught me one of my most important lessons in life: ALL people in pain—and he was now in pain from both abuse and the murder of his beloved uncle—have a greater craving for OUR love than for expressing their pain and anger in the form of hate and violence.                 160   In my vagabond years in the 70's most Americans seemed to feel good about themselves and I found hardly any Klan-activity. But the increasing mistreatment of children I have seen since then, seems to go hand in hand with the growth of the Klan and white supremacy groups under president Obama and Trump. Here is about how I came into a family of later Trump supporters. One night in 1991 I picked up Woody, this dirtpoor hitchhiker in Mississippi, who told me that he and his two brothers had personally killed so many blacks, that they had lost count of them.  *- I don't know if he killed the first two I got blood on me from, I know he busted his head open real bad.*  *- Hmm*  *- John busted open his head real, real bad... Took a big whole piece out of his head - and blood got on me then. That's cause I was holding the dude. Every time his heart would beat, blood would squirt out about 5-6 feet, man. The guy ran about ten steps, then just fell - face first. I'll even take you by the old post office tonight and show you it to you, right where it happened. Then they got a big sign says 'No Niggers Allowed' when you go in there on the highway.*  *- Still? What year is this?*  *- This is 91 now, fixing to be 92 and they got a sign saying 'No Niggers Allowed'.*  *- When you went out to kill them, would he talk about it all day before or did you just happen to...?*  *- No, it just happened. It just was one of those things. He was going down the street and he just felt like doing it. He'd seen them, so he did it....*  *- Right here is where this guy fell after my brother stabbed him. That may be the cops. Right here is where he fell. I'll show you where he got stabbed at. He got stabbed right on the other side of this telephone pole, right here. And then he ran ten feet and fell. Let's go before the cops are coming 'cause they are bad here at nighttime.*  *- What did he actually say?*  *- He actually said 'I'm gonna kill me a nigger tonight'. He said it all day long and when we'd come back from over the tracks Sammy told him, 'I bet you wont kill that one right there.' And this was a big nigger, you know. And John says 'Bet me!'. And Sammy says, 'I'll bet you.' And he goes, 'Never mind about the betting.' He walked over there and he says, 'Hey, did you meet your maker?' and he stabbed him. The guy's eyes rolled to the back of his head and John twisted the knife and then he pulled it out. The blood, when it came out, it hit me and Sammy.*  *- How did it happen when....?*  *- He goes out and he kills niggers for fun. He tells me he likes to see the fear in their face when they die. It was like when we was riding down River Road I was telling you about how Sammy called one over to the car and John jumped out and shot him. Well, two of them split, and one of them stayed there, you know, he was freaking out. I guess he was young or something, you know. Sammy started beating him in the head with some bottle that he had. And then John started kicking him and stuff - and when they had him on the ground bleeding and where he couldn't move, John just stomped him until he died. The only thing I've never seen John do, was go out and run over the niggers that he used to go out and run over. But I've seen blood on the car and....like I said, I took T shirts and shirts and stuff like that out from under the car after he ran them over. I've seen him beat up many, many niggers many times and leave them for dead.*  *- How many would you say?*  *- How many? More than I can count on my fingers and toes.*  As always with violent people, I asked about his childhood.  His eyes filled with tears when he told me how the three brothers had constantly been beaten and abused by their deeply alcoholic parents. *- From as early as I remember I've got whippings from my mom. She used to come in drunk.... She would hit you anywhere she could hit you. When she whips you with a board, if you move and it hits you somewhere else, you shouldn't have moved.......*  It is important always to give such children of pain all the love and affection we can muster.  In my travels I have often been amazed how little caring it takes to make these encapsulated and discouraged people raise their heads again and feel better about themselves.  People, who feel good about themselves will not intentionally hurt other people or even think badly of them. Only people in deep pain wish to harm others. All the violent racists I meet these days have without exception been mistreated or humiliated in childhood.  The cross burnings and swastikas are just their inept cry for our help and attention, and it takes so incredibly little nurturing from us to help them out of their oppressive patterns.  Five years later I found some of Woody's victims, such as Sarahs family, who had been stabbed by Woody in their sleep..(Read on page 213 what later happened).  Their shattered lives needed similar nurturing not to be be destroyed by the paralyzing fear and unforgiving hate they had developed toward fellow citizens. Knowing how easily such hatred perpetuates itself led the new black government in South Africa to pardon all racial crimes committed under apartheid.  My friend Woody is beginning to understand that since he has never had anybody to help him heal his pain, he had turned it outward against blacks in such a horrifying way that he could describe how they tortured and murdered every one of their victims and dumped them in Mississippi's rivers and swamps.  *- Did you usually get rid of them by throwing them in rivers and swamps?*  *- Oh, yeah, many times we dumped them in the swamps....*  *Here is to the state of Mississippi*  *for underneath her borders the devil draws no line.*  *If you drag her muddy rivers nameless bodies you will find.*  *Oh, the factories of the forests have hidden a thousand crimes.*  *The calendar is lying when it reads the present time.*  *Oh, here's to the land you have torn out the heart of:*  *Mississippi, find yourself another country to be part of!*  162 | 144  Opname van een blanke man (linksboven) die me oppikte in de buurt van Mary's huis in Alabama: - Wat vind je van integratie? - Ik ben er helemaal niet voor. Laat ze op hun eigen zijn en hun gang gaan. Ik wil niet met ze omgaan, met ze naar school of naar de kerk gaan. Ik heb nooit iets tegen negers gehad. Zij kunnen er niets aan doen dat ze nikker zijn, net zo min als ik er iets aan kan doen dat ik blank ben. Ze zijn van een ander ras en laat ze anders zijn... - Heb je altijd op Wallace gestemd? - Jazeker... maar hij heeft niets tegen negers als het om negers gaat... Er zijn veel negers die op hem stemmen. Hij krijgt veel negerstemmen.  - Wat vond je van Martin Luther King? - Wie... Martin Luther King?... Waarom? Hij was niets anders dan een onruststoker... een communistische opruier...  Deze zuidelijke racist is een schoolvoorbeeld van de onderdrukking die we doormaken om onderdrukkers te worden. De onschuld van zijn kindertijd was systematisch onderdrukt door de irrationele bevelen van zijn ouders: "Negers zijn vies. Speel niet met die kinderen, ze zullen je steken." Zoals bij alle kinderen in het Zuiden, werden zijn natuurlijke levendigheid, levenslust en genegenheid voor anderen verstikt. Terwijl hij gekwetst werd, sloot zijn geest zich af, en in de loop der jaren werd de opeenstapeling van bijkomende pijn een chronisch angstpatroon. Onophoudelijk moest hij nu zijn ongenezen leed-ervaringen als een kapotte plaat naspelen: "Nikker, nikker, nikker." Luisterend naar dergelijke stemmen uit de geschiedenis, wist ik dat het bombardement op Mary's huis de extreme maar logische consequentie was van deze onderdrukking. Als hij in het Noorden was opgegroeid, zou hij niet met zo'n kwaadaardige mentaliteit zijn opgegroeid. En misschien nog minder als hij was opgegroeid in het Denemarken van mijn jeugd (vóór het huidige racisme). Toen ik hem mijn foto's liet zien, bijvoorbeeld van Mary in bed, drong de ernst van mijn misdaad (voor een blanke uit het Zuiden) tegen dit apartheidssysteem tot me door. Als "neutrale" Scandinaviër vond ik Maria bijzonder mooi en aantrekkelijk. Ik schrok dan ook behoorlijk toen ik de walging zag die deze blanke man uitte bij de gedachte naast haar "vuile, donkere, weerzinwekkende huid" te staan. Beetje bij beetje realiseerde ik me dat deze negatieve kijk geworteld was in blanke suprematie en uiteindelijk een geïnternaliseerde diepgewortelde eerlijke overtuiging was geworden die niet alleen blanken in heel Amerika had geïnfecteerd, maar ook de kijk van zwarten op donkere huidskleurige schoonheid.  146  Vagebonden en zwarten hebben een speciale relatie met arme blanken. Met hun geweren die in pickup trucks hangen als symbolen van macht, zijn zij degenen die op vrijdagavond laat op lifters schieten, andere avonden bierflessen naar je gooien, en je op alle uren van de dag proberen omver te rijden. Terwijl de beter gesitueerde blanken de toon zetten, oefenen de armen veel van de directe fysieke onderdrukking van zwarte mensen uit, die hen minachtend "arm wit uitschot" noemen. Zij waren het die de wrede en sadistische rol van slavenopzichters en -vangers kregen toebedeeld. Net als arme blanken vandaag de dag, voelden de opzichters dat zij door de plantagemaatschappij werden veracht en reageerden zij hun onzekerheden en woede af op de zwarten door middel van meedogenloze wreedheden. Demagogische racistische politici richtten zich tot hen, maar toen de zwarten stemrecht kregen en de politieke slinger in de richting van meer liberale politici werd geduwd, verloren de arme blanken veel van hun politiële rol en het beetje trots dat ze hadden.  Net als zwarten lijden zij aan zelfhaat en reageren zij gewelddadig op hun omgeving door bijvoorbeeld overal vuilnis neer te gooien. Ook hun intelligentie is aangetast door ondervoeding en verwaarlozing en ze kunnen nog angstiger zijn dan zwarten.  147  Als ik bij hun hutjes in de buurt kom, rennen ze vaak naar binnen en doen de deuren op slot. Als ik met hen op jacht ga en hun wreedheid jegens dieren zie, realiseer ik me dat de bron van hun geweld en mishandelingsgedrag hun eigen vroege onderdrukking is - als hulpeloze kinderen in hun ongevoelige en repressieve sociale rol geslagen.  Deze cyclus van mishandeling is vergelijkbaar met die van zwarten, die geneigd zijn hun gewelddadige ervaring op hun eigen soortgenoten af te spelen. Arme blanken hebben niet alleen hun eigen kinderen, maar ook zwarten als een kwetsbare en sociaal gesanctioneerde doelgroep.  Omdat blanken altijd te horen hebben gekregen dat zij superieur zijn, voelen zij zich achtergesteld wanneer zij zwarten met betere banen zien. Zij hebben het gevoel dat "negers te veel rechten hebben gekregen" en dat "geen enkele neger ooit dezelfde status kan bereiken als zelfs de laagste blanke". Daarom voelen zij dat zij van de kar zijn gevallen wanneer zij zien dat vele zwarten tegenwoordig beter leven en betere banen hebben dan zijzelf.  148  Zij begrijpen de innerlijke dynamiek van ons systeem niet, dat hen vaak werkloos maakt, en geven in plaats daarvan iemand de schuld die een beetje anders is - net zoals soortgelijke groepen in Europa moslim-immigranten als zondebok gebruiken, Ierse protestanten katholieken gebruiken, Israëli's Palestijnen gebruiken, Japanners Koreanen, Indiërs en Afrikanen lagere kasten en stammen gebruiken, en iedereen fantaseert over de Jood - vooral waar geen Joden bestaan!  Aangezien geen enkele samenleving of systeem ooit vrij is geweest van onderdrukking, moeten we in elke nieuwe generatie leren patronen van woede te omarmen en te helen voordat ze zich opstapelen en zich manifesteren als genocide. Als we de donkere kanten van onszelf niet onder ogen durven te zien, handelen we maar al te gemakkelijk uit ontheemde woede. Zonder gelijkheid en veiligheid van de wieg tot het graf in Amerika, lopen vooral de armen hier gevaar. Hun racisme, slechte opleiding en onze aanhoudende ongevoelige lastercampagnes tegen hen als "rednecks" en "crackers" maken hen nog rechtser dan de meeste Amerikanen en tegen elk sociaal vangnet dat ook zwarten ten goede zou komen. Omdat ze niet in staat zijn de werkelijke doelen van hun frustratie aan te vallen, slaat de woede van de blanken vaak om in racistisch geweld. Dergelijke bitterheid zorgde ervoor dat arme blanken bijna 5.000 zwarten lynchten.  152  De lynchpartijen gaan door. Derrick Johnson was pas 15 toen hij een arme blanke wijk van New York binnenwandelde. Blanke ouders brengen hun kinderen gewoonlijk vreemdelingenhaat en racisme bij met schuldgevoel en subtiliteit, maar hier stonden ze in de deuropeningen en spoorden hun kinderen aan tot "Dood de neger" en "Dood de bastaard". De kinderen vielen Derrick op klaarlichte dag aan met honkbalknuppels. Toen de politie mensen in de buurt ondervroeg, wilde niemand informatie geven. Uit Europese ervaringen weten we dat zulke arme, verbitterde blanken gemanipuleerd kunnen worden in de richting van fascisme of communisme, maar hun bekrompenheid en autoritaire blik leidden er vaak toe dat ze een gewelddadig rechts radicalisme omhelsden dat de afgelopen 100 jaar in Europa veel dodelijker en bedreigender is geweest voor verstoten minderheden dan in de Verenigde Staten.  153  Mijn nazivriend hier in Baltimore sloot zich eerst aan bij de communisten, maar ontdekte dat die gelijkheid voor zwarten wilden en stapte over naar de nazi's, die zeggen dat blanken superieur zijn aan zwarten en dat zij "alle negers terug naar Afrika zullen sturen". Terwijl de nazi's dus aansloten bij de algemene wens in de noordelijke staten (vergelijkbaar met de meeste blanke Europeanen) om onze verschoppelingen uit het zicht te houden ("ontwijkend racisme"), wil de Ku Klux Klan van vandaag zich niet ontdoen van zwarten, maar hen alleen "op hun plaats houden" ("dominatief racisme").  In het Zuiden heb ik gezien hoe de politie met de Klan samenwerkte door alle zwarten in de buurt van een Klan-bijeenkomst te ontwapenen, maar niet de Klan-leden die pistolen en machinepistolen droegen. Op een avond slaagde ik erin, gekleed in een witte mantel, binnen te sluipen in een van hun kruisverbrandingsceremonies, waar ik deze toespraak opnam:  156-157  "Ja, de samenzwering geeft ons veel om over na te denken ... en de meesten van jullie denken alleen maar aan die apen die aan hun eigen staarten lopen te trekken. U bent nog steeds geïrriteerd en geagiteerd door al die kleine aapjes die rondrennen en roepen: "Ik word gediscrimineerd, ik wil dat die politieman ontslagen wordt," en al dat soort troep. En het zet je aan om iets te willen doen. Maar vrienden, de samenzwering zit dieper dan een stel wilde Ubangi-lippige negers in de jungle. En er zijn drie dingen die je ze niet kunt geven! Absoluut maar drie dingen: Je kunt een neger geen dikke lip, een blauw oog en een baan geven. (applaus) ... Bij een andere gelegenheid dreven we deze vier negers neer en waren klaar om... om... (wijst op het lynchen met een touw) (applaus)... en net toen we onze raketten op hun kop wilden afvuren, zei iemand: "Wacht even, we hebben ze en we danken jullie dat jullie ze gevangen hebben." Dus ze haalden ze naar beneden en sloten ze op. En de volgende morgen zei de burgemeester tegen onze ambtenaar: "Meneer, het spijt ons, maar we moesten ze laten gaan, want ik wil niet dat mijn stad wordt verwoest." En die negers sprongen op en lachten hysterisch "Ha, Ha, Ha," zoals apen die aan hun staart trekken. (gelach)  Vrienden, enkele jaren geleden werd de Klan naar Washington geroepen om voor de onderzoekscommissie te verschijnen - geloof het of niet - over de moord op King. Ze gaven deze commissie over aan twee-niet zwarten. Ik zal ze negers noemen omdat ze vijf miljoen van uw zuurverdiende belastinggeld hebben verspild om een antwoord te vinden op de moord op King! Nou, ten eerste: Je kunt geen neger vermoorden! (Je kunt alleen een staatsman of een man met karakter en bekwaamheid vermoorden. Je kunt geen vuilnis vermoorden.  Individueel waren deze eenzame en wanhopige losers vaak net zo bang voor mij als ik voor hen was. Ondanks al mijn vooroordelen, kon ik het niet helpen hen als individu aardig te vinden. Mensen die bereid zijn te moorden op wat zij "uitschot" noemen, zijn mensen die door de maatschappij voortdurend geïndoctrineerd zijn met het basisgevoel dat zij zelf uitschot zijn. Hun onzekerheid en zelfverachting geeft hen een vreemde categorische behoefte om anderen te haten.  Ja, dat schreef ik in mijn boek in 1984, toen ik de Klan probeerde te begrijpen nadat ik een arme lifter had opgepikt op mijn lezingenreis. Tijdens onze lange rit onthulde hij dingen die mij deden vermoeden dat hij een slachtoffer van incest was geweest. Dus vroeg ik op een liefdevolle manier naar zijn kindertijd, en inderdaad, hij vertelde me hoe zijn vader hem keer op keer verkracht had. Toch probeerde hij zijn vader te verdedigen, wat in mijn ervaring is hoe zulke slachtoffers hun woede beginnen te richten op anderen en anderen tot zondebok maken. Ik realiseerde me ook dat hij, net als de meeste misbruikte kinderen waar ik mee te maken heb, nooit hulp had gekregen. Wij die beter af zijn, houden niet van de wantrouwige vibraties die we krijgen van de kinderen van pijn en reserveren onze liefde voor kinderen die in staat zijn de liefde uit te stralen waar zij zelf door gevormd zijn. En nergens heb je meer tijd om hen emotionele therapie te geven dan op de eindeloze snelwegen van Amerika. Ze zijn altijd ongelooflijk dankbaar en zullen daarna alles voor je doen.  En dus, nadat hij hem mijn boek had laten zien, smeekte hij me nu om met hem mee te gaan naar deze Klan-bijeenkomst. Eerst naar de open wervingsbijeenkomst overdag, waar ik niet anders kon dan medelijden voelen met de arme blanke sympathisanten die hierboven staan afgebeeld. Voordat we naar de geheime kruisverlichting gingen (alleen voor leden), gaf ik hem een maaltijd en liet hem mijn telefoonkaart gebruiken om zijn moeder te bellen. Maar zijn gezicht vertrok plotseling van woede en pijn toen zijn moeder hem vertelde dat twee zwarten zojuist zijn oom hadden vermoord. Hij had beloofd me te beschermen en me te bedekken met een capuchon, maar durfde ik nu met hem en 50 gekke Klansmannen met geweren diep een donker bos in te lopen terwijl hij wist dat ik antiracistisch was (een "negerliefhebber")? Zou hij me verraden? Ik was zo bang dat ik mijn familie in Denemarken belde om te zeggen: "Als ik niet voor middernacht terugbel, waarschuw dan de politie." Hoe naïef! Ik had al gezien hoe ze met de politie werkten. Maar hij heeft me nooit verraden, wat me weer een van mijn belangrijkste levenslessen heeft geleerd:  ALLE mensen die pijn hebben - en hij had nu pijn door zowel misbruik als de moord op zijn geliefde oom - hebben meer behoefte aan ONZE liefde dan aan het uiten van hun pijn en woede in de vorm van haat en geweld.  160  In mijn zwerversjaren in de jaren '70 leken de meeste Amerikanen zich goed te voelen over zichzelf en ik trof nauwelijks Klan-activiteiten aan. Maar de toenemende mishandeling van kinderen die ik sindsdien heb gezien, lijkt hand in hand te gaan met de groei van de Klan en white supremacy groepen onder president Obama en Trump. Hier is hoe ik in een familie kwam van latere Trump aanhangers. Op een nacht in 1991 pikte ik Woody op, een straatarme lifter in Mississippi, die me vertelde dat hij en zijn twee broers persoonlijk zoveel zwarten hadden vermoord, dat ze de tel waren kwijtgeraakt.  - Ik weet niet of hij de eerste twee heeft vermoord, maar ik weet wel dat hij zijn hoofd erg had opengehaald.  - Hmm  - John brak zijn hoofd echt, echt slecht open... Hij haalde een heel stuk uit zijn hoofd - en toen kwam er bloed op mij. Dat komt omdat ik de kerel vasthield. Elke keer als zijn hart sloeg, spoot er bloed uit, zo'n 6 meter, man. De man rende ongeveer tien stappen, en viel toen gewoon - gezicht eerst. Ik zal je vanavond zelfs meenemen naar het oude postkantoor en het je laten zien, precies waar het is gebeurd. Er hangt een groot bord met 'Geen negers toegestaan' als je over de snelweg rijdt.  - Nog steeds? Welk jaar is dit?  - Het is nu 91, bijna 92 en ze hebben een bord met 'Verboden voor negers'.  - Toen je ze ging vermoorden, praatte hij er de hele dag over of gebeurde het gewoon...?  - Nee, het gebeurde gewoon. Het was gewoon één van die dingen. Hij liep door de straat en hij had gewoon zin om het te doen. Hij had ze gezien, dus hij deed het ....  - Hier is waar deze man viel nadat mijn broer hem neerstak. Dat kan de politie zijn. Hier is waar hij viel. Ik zal je laten zien waar hij neergestoken werd. Hij werd neergestoken aan de andere kant van deze telefoonpaal, hier. En toen rende hij tien voet en viel. Laten we gaan voordat de politie komt, want die zijn hier 's nachts slecht.  - Wat zei hij eigenlijk?  - Hij zei: 'Ik ga vanavond een neger vermoorden'. Hij zei het de hele dag en als we terugkwamen zei Sammy tegen hem: 'Ik wed dat je die daar niet vermoordt. En dit was een grote neger, weet je. En John zei: 'Wedden van wel'. En Sammy zei, 'Ik wed met je. En hij zegt, 'Laat dat wedden maar zitten. Hij liep erheen en zei: 'Hé, heb je je schepper ontmoet?' En hij stak hem neer. De man zijn ogen rolden naar de achterkant van zijn hoofd en John draaide het mes en trok het eruit. Het bloed, toen het eruit kwam, raakte mij en Sammy.  - Hoe is het gebeurd wanneer....?  - Hij gaat erop uit en hij doodt negers voor de lol. Hij vertelt me dat hij graag de angst in hun gezicht ziet als ze sterven. Het was net als toen we op River Road reden en ik je vertelde over hoe Sammy er een naar de auto riep en John eruit sprong en hem neerschoot. Nou, twee van hen gingen weg, en een van hen bleef daar, weet je, hij was aan het flippen. Ik denk dat hij jong was of zoiets, weet je. Sammy begon hem op zijn hoofd te slaan met een fles die hij had. En toen begon John hem te schoppen en zo - en toen hij bloedend op de grond lag en zich niet meer kon bewegen, stampte John hem gewoon tot hij dood was. Het enige wat ik John nooit heb zien doen, was naar buiten gaan en de negers overrijden die hij gebruikte. Maar ik heb bloed op de auto gezien en zoals ik al zei, ik heb T-shirts en dat soort dingen onder de auto vandaan gehaald nadat hij ze had overreden. Ik heb hem vele, vele negers in elkaar zien slaan en ze voor dood achterlaten.  - Hoeveel zou je zeggen?  - Hoeveel? Meer dan ik op mijn vingers en tenen kan tellen.  Zoals altijd met gewelddadige mensen, vroeg ik naar zijn jeugd.  Zijn ogen vulden zich met tranen toen hij me vertelde hoe de drie broers voortdurend waren geslagen en mishandeld door hun zwaar alcoholistische ouders.  - Al zo vroeg als ik me herinner kreeg ik zweepslagen van mijn moeder. Ze kwam altijd dronken binnen.... Ze sloeg je overal waar ze je maar kon raken. Als ze je slaat met een plank, als je beweegt en hij raakt je ergens anders, dan had je niet moeten bewegen.......  Het is belangrijk om zulke kinderen alle liefde en genegenheid te geven die we kunnen opbrengen.  Op mijn reizen ben ik vaak verbaasd geweest hoe weinig zorg er nodig is om deze ingekapselde en ontmoedigde mensen hun hoofd weer omhoog te laten steken en zich beter over zichzelf te laten voelen.  Mensen, die zich goed voelen over zichzelf zullen niet opzettelijk andere mensen kwetsen of zelfs maar slecht over hen denken. Alleen mensen in diepe pijn wensen anderen kwaad te doen. Alle gewelddadige racisten die ik tegenwoordig ontmoet, zijn zonder uitzondering in hun jeugd mishandeld of vernederd.  De kruisverbrandingen en hakenkruizen zijn slechts hun onbekwame roep om onze hulp en aandacht, en er is zo ongelooflijk weinig koestering van onze kant nodig om hen uit hun onderdrukkende patronen te helpen.  Vijf jaar later vond ik enkele van Woody's slachtoffers, zoals Sarahs familie, die door Woody in hun slaap waren neergestoken...(Lees op pagina 213 wat er later gebeurde).  Hun verwoeste levens hadden een soortgelijke verzorging nodig om niet vernietigd te worden door de verlammende angst en onvergeeflijke haat die ze hadden ontwikkeld jegens medeburgers. De wetenschap hoe gemakkelijk zo'n haat zichzelf in stand houdt, bracht de nieuwe zwarte regering in Zuid-Afrika ertoe gratie te verlenen voor alle racistische misdaden die onder de apartheid waren begaan.  Mijn vriend Woody begint te begrijpen dat hij, omdat hij nooit iemand heeft gehad die hem hielp zijn pijn te helen, deze op zo'n gruwelijke manier tegen de zwarten had gekeerd dat hij kon beschrijven hoe zij elk van hun slachtoffers martelden en vermoordden en in de rivieren en moerassen van Mississippi dumpten.  - Waren jullie meestal van hen af door ze in rivieren en moerassen te gooien?  - Oh, ja, vaak dumpten we ze in de moerassen...  Op de staat Mississippi  want onder haar grenzen trekt de duivel geen lijn.  Als je haar modderige rivieren doorzoekt zul je naamloze lichamen vinden.  Oh, de fabrieken in de bossen hebben duizend misdaden verborgen.  De kalender liegt als het de huidige tijd aangeeft.  Oh, hier is het land waar je het hart uit hebt gerukt:  Mississippi, zoek een ander land om deel van uit te maken!  162 |  |