308 – 323 Old people – Welfare - Alphonso   
  
Vincents text Dutch New Book

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 308  When we lock people up in a ghetto, our violence against them eventually turns on us. By comparing it with another ghetto—the “gray” ghetto of old people—I understood why those we confine find it impossible to escape. There are no visible walls around the gray ghetto either, but the dependence of the elderly on crumbs from the rich imprisons them in a psychology of powerlessness that resembles slavery’s. As with the underclass, many elderly are so handicapped they can’t hold good jobs and have no possibility of improving their economic situations. The feeling of having no power over your own life, of being utterly reliant on handouts from the wealthy, is part of the psychopathology of the ghetto, creating in many elderly minds authority figures resembling black psychology’s “The Man.”  The gray ghetto is linked to our black and immigrant ghettos since poverty forces these populations into the same neighborhoods where the old are often as discriminated against and forgotten by society as blacks in general. The elderly sometimes die of hunger in their homes because they’re terrified of venturing out to buy food. I found this old woman, with the “smile” sign in the window, to be the closest neighbor to Congress, which condemned her to a pension 40% below the official poverty line. In the South, I met old people who weren’t able to get social security at all. Thousands receive less than the official minimum of $1400 per month. Used to European welfare states, with social and health personnel who visit homes to cook, clean, and shop for the elderly or infirm, I found the neglect of the elderly in the US even more appalling.          311   This old Jewish woman, who became one of my best New York friends, had emigrated from Russia before the revolution. Her hope was that Congress would permit her to return to communist Russia so she could live her last years in “freedom from hunger and freedom from fear,” as she put it in 1972. She was starving, never had meat when she had food, and was often mugged. Yet she had a deep love for the blacks in her neighborhood. With her own Eastern European ghettoization and persecution in vivid memory, she, like many American Jews, had a deep commitment to the black struggle and felt tormented because blacks had to suffer like her. A majority of whites killed during the Civil Rights Movement were in fact Jews. Similarly, most of my lectures in America are organized by this minority, with its painfully acquired insight into oppression. Their deep solidarity with other oppressed people stems from their historical need to observe the accumulation of pain among other oppressed groups. That pain has traditionally been manipulated by rulers and used against the Jews. In both black American and brown Danish ghettos, this pain manifests itself in sporadic anti-Semitism among people who don’t feel they are loved and respected by society.    314  Americans are in favor of some social security in old age, but they refuse to create a safety net like the one we take for granted in Europe’s welfare states. Where the welfare state respects the dignity of the individual, the American “disposable society” deliberately tries to destroy it with a network of spies who infiltrate the privacy of people who are on what Americans ironically call “welfare.” The system has historically tried to destroy the black family. The slavery practice of “selling away” husbands and wives and children from each other continues, with the welfare department as both paternal caring master and infernal cruel overseer. Many black fathers have been forced to leave home so their wives can get assistance thanks to a congressional order to cut off welfare for mothers if a man is present. Millions of women thus live in loneliness and utter poverty since only one out of 20 families on assistance include men. Yet more than 50% of men in this underclass are unemployed.  This created the black “welfare mother,” who fared far from well in a vicious circle of poverty, dependence, fear, and especially humiliation. Although most people on welfare are white, blacks are blamed for getting assistance by having been “promiscuous.” An incredible charge since it was my clear observation as well as the conclusion of several studies that whites, among their other privileges, are far more “promiscuous” than blacks.  Cruelty to these stigmatized mothers originates in politicians’ hysterical speeches about “welfare loafers,” speeches designed to distract voters from the way these same politicians hand out billions in welfare to billionaires for oil depletion, agribusiness subsidies, etc.            315  They create a climate in which the poor have to run the gauntlet of lengthy elaborate demeaning investigations and follow-up harassment to get their few crumbs. Every sadistic trick is used to dehumanize them. In many places they must stand in line from four o’clock in the morning in frost or rain then wait inside in a concentration camp atmosphere all day only to find out that “no more cases are being taken today.”  If they get money from secret lovers, they rarely dare to spend it on kitchen utensils for the spies of the system are constantly checking for evidence of a man. A new toaster or iron can cause their meager support to be taken instantly away. Every time I lived with such welfare mothers, I had to hide under the bed or in the closet whenever the spies arrived without notice. Many women have never known any other existence and are slowly being destroyed by an eternal home life, enslaved by stupefying TV programs.  I don’t think Americans are really aware of how cruel they are to these people, but it can be equated with the racist treatment we in Denmark offer our refugees and immigrants. The “introductory benefit” the system offers them is below the subsistence minimum in today’s Denmark. Unlike the generous welfare state of the past, we have become a mirror image of America’s disposable society, trying to get people out of the way as waste. In the United States, it’s policy to cast people out of society by refusing help to those whose rents are too high. At least immigrants on introductory assistance in Denmark have their rent paid to help them “better to integrate” (into a society which in the same way does not want to integrate with them).  316  American welfare mothers are usually put in special poorhouses, often near garbage dumps or noisy freeways where land is cheap. Such “housing for the poor” is the official banishment of untouchables. Every city has such dehumanizing “projects,” ostracizing people in a pariah culture so destructive that in the end they become useless to society. By sequestering the welfare mother, the population can continue blaming the victims without ever having to see what kind of suffering it is inflicting on them.  In such isolation and with a sense of being society’s garbage dump, children in the projects are easily nudged into crime. When I stayed with Nell Hall [page 318], I found that she often didn’t go to the welfare office or shopping for fear of having to walk through the project she lived in. The children and America are the losers, for while only 5% of children in Europe’s welfare states grow up poor, 21% of American children are now so malignantly affected by poverty that they risk being useless in the high-tech world of the future. No society trying to compete in the cut-throat globalization race can afford to lose so much of its human potential.    320  Those caught in the vicious circle of dependence and underclass pathology turn to crime to survive. This was the case with my friend Alphonso in Baltimore. We met when he and his street gang tried to rob me. Alphonso’s wife had a job in a coffee shop, which gave the family about 1/3 of the Danish minimum wage. In America there’s an underworld of millions of service workers who are mercilessly exploited because Congress won’t support a decent minimum wage. Thus the US has more menial service jobs than any other developed country.  Alphonso and his wife loved each other and their six children dearly, and it hurt him immensely that he was unable to find a job to support his family. It was my first year in America, and I remember how shocked I was to learn that there was no aid available to them.  I came from a country where recent graduates were helped until they found work so they wouldn’t be forced into crime. I was therefore very moved that in order to survive Alphonso had to rob in the street.  I went with him to steal shoes for the children, and he introduced me to Baltimore’s criminal underworld. Stealing allowed him to maintain a nice home and even rent a car a couple of times a year to take his children on a picnic. When I returned a year later, his children were dejected but wouldn’t tell me why. I found out Alphonso had been sentenced to more than six years in prison. Visiting him at the penitentiary, I discovered that his oldest son was in prison with him. When the family suddenly lost his income, the son had attempted a bank robbery.            321  Here is Alphonso’s wife on a visit to the prison. For the next six years she wasn’t able to touch her husband and could only hear him through noisy monitored telephones.  Thousands of black marriages have been dissolved this way. Thus, modern society has institutionalized the legacy from chattel slavery of destroying the black family. In the 1980s Alphonso made a living as a street vendor selling this book with his son Nathaniel, pictured here (Nathaniel was murdered before he got settled with me). Alphonso was also involved in American Pictures presentations in schools, entertaining my upper-class students with stories about life in a ghetto they’d never known.      322-323  Liberal whites constantly tried to explain away these economic attacks on the black family. The black family, according to their theory, is unstable and dysfunctional because black men were robbed of their manhood “back in slavery,” while the black woman became tough and domineering in order to survive. Black mothers bring up their children to repeat this pattern, resulting in a population unfit for success. When the effects of our continued oppression seem to “confirm” this pattern, the oppressed begin to believe the myths we invented to justify our power structure. Our veiled attempts to justify ourselves by making the ghetto male look stupid, inadequate, and weak are internalized by our outcasts. Internalized racism results in lack of self-appreciation, making the underclass male invalidate almost everything he does, give up job-training programs and education, and, finally, in frustration and defense, reject his identity as breadwinner—thus further fueling our racist stereotype.  The deepening chasm we’ve created between men and women in the ghetto distracts us from a new master-slave system in which we don’t need the slave anymore. We no longer need blacks in America or immigrants in Europe as unskilled labor since such jobs in the New World Order now belong to developing countries.  Yet in our xenophobia and stubborn resistance to affirmative action, we do everything we can to prevent the underclass from getting the higher education needed to rise above that level.        Highly prepared and motivated, we oppressors around the world rob the oppressed of self-worth, motivation, and ***fair play*** – and then scream if we can’t also rob them of a ***fair share***. Thus, we manage to push them out of the labor force and even have the audacity to accuse them of seeking a last desperate livelihood as “welfare loafers.” In moments when we don’t feel good about ourselves, I think we’ve all entangled ourselves in these webs of insincerity and negative racist thinking, endlessly exploited by politicians claiming to be Christian. When we see one black spouse murdered after another and increasing marital violence among our immigrants in Denmark, we only see the tragedy for the oppressed themselves, and not the extensive damage our morbid fixation on the victim does to our own psyche. This 26-year-old woman was shot by her unemployed husband, but are we not ourselves also complicit in the murder?   324 | 308  Wanneer wij mensen opsluiten in een getto, keert ons geweld tegen hen zich uiteindelijk tegen ons. Door het te vergelijken met een ander getto - het "grijze" getto van oude mensen - begreep ik waarom degenen die wij opsluiten onmogelijk kunnen ontsnappen. Er zijn ook geen zichtbare muren rond het grijze getto, maar de afhankelijkheid van ouderen van kruimels van de rijken sluit hen op in een psychologie van machteloosheid die lijkt op die van de slavernij. Net als de onderklasse zijn veel bejaarden zo gehandicapt dat zij geen goede baan kunnen behouden en geen mogelijkheid hebben om hun economische situatie te verbeteren. Het gevoel geen macht te hebben over je eigen leven, volkomen afhankelijk te zijn van aalmoezen van de rijken, maakt deel uit van de psychopathologie van het getto, waardoor in de geest van veel ouderen autoritaire figuren ontstaan die lijken op de zwarte psychologie van "De Man".  Het grijze getto is verbonden met onze zwarte en immigrantengetto's, omdat armoede deze bevolkingsgroepen naar dezelfde buurten dwingt, waar de ouderen vaak net zo gediscrimineerd en vergeten worden door de maatschappij als de zwarten in het algemeen. De bejaarden sterven soms van de honger in hun huis omdat ze doodsbang zijn zich buiten te wagen om voedsel te kopen. Ik vond deze oude vrouw, met het bordje "glimlach" in het raam, de naaste buur van het Congres, dat haar veroordeelde tot een pensioen dat 40% onder de officiële armoedegrens ligt. In het Zuiden ontmoette ik oude mensen die helemaal geen sociale zekerheid konden krijgen. Duizenden ontvangen minder dan het officiële minimum van $1400 per maand. Gewend als ik ben aan de Europese verzorgingsstaten, met sociaal en gezondheidspersoneel dat de huizen bezoekt om te koken, schoon te maken en boodschappen te doen voor de bejaarden of de zieken, vond ik de verwaarlozing van de bejaarden in de VS nog veel schokkender.  311  Deze oude joodse vrouw, die een van mijn beste vrienden in New York werd, was vóór de revolutie uit Rusland geëmigreerd. Zij hoopte dat het Congres haar zou toestaan terug te keren naar communistisch Rusland, zodat zij haar laatste jaren zou kunnen slijten in "vrijheid van honger en vrijheid van angst", zoals zij het in 1972 uitdrukte. Ze was uitgehongerd, had nooit vlees als ze te eten had en werd vaak beroofd. Toch had ze een diepe liefde voor de zwarten in haar buurt. Met haar eigen Oost-Europese gettovorming en vervolging in levendige herinnering, was zij, net als veel Amerikaanse Joden, diep begaan met de zwarte strijd en voelde zij zich gekweld omdat zwarten moesten lijden zoals zij. Een meerderheid van de blanken die tijdens de Civil Rights Movement werden gedood, waren in feite Joden. Evenzo worden de meeste van mijn lezingen in Amerika georganiseerd door deze minderheid, met haar pijnlijk verworven inzicht in onderdrukking. Hun diepe solidariteit met andere onderdrukte mensen komt voort uit hun historische behoefte om de opeenstapeling van pijn bij andere onderdrukte groepen waar te nemen. Die pijn is van oudsher door machthebbers gemanipuleerd en tegen de Joden gebruikt. In zowel zwarte Amerikaanse als bruine Deense getto's manifesteert deze pijn zich in sporadisch antisemitisme onder mensen die zich niet geliefd en gerespecteerd voelen door de samenleving.  314  Amerikanen zijn voorstander van enige sociale zekerheid voor de oude dag, maar ze weigeren een vangnet te creëren zoals we dat in de Europese verzorgingsstaten als vanzelfsprekend beschouwen. Waar de welvaartsstaat de waardigheid van het individu respecteert, probeert de Amerikaanse "wegwerpmaatschappij" die opzettelijk te vernietigen met een netwerk van spionnen die infiltreren in de privacy van mensen die leven van wat de Amerikanen ironisch genoeg "welvaart" noemen. Het systeem heeft van oudsher geprobeerd om het zwarte gezin te vernietigen. De slavernijpraktijk van het "wegverkopen" van echtgenoten, vrouwen en kinderen van elkaar wordt voortgezet, met de sociale dienst als zowel vaderlijke zorgzame meester als helse wrede opzichter. Veel zwarte vaders zijn gedwongen het huis te verlaten zodat hun vrouwen bijstand kunnen krijgen, dankzij een bevel van het congres om de bijstand voor moeders af te sluiten als er een man aanwezig is. Miljoenen vrouwen leven dus in eenzaamheid en bittere armoede omdat slechts één op de 20 bijstandsgezinnen een man telt. Toch is meer dan 50% van de mannen in deze onderklasse werkloos.  Zo ontstond de zwarte "bijstandsmoeder", die het verre van goed deed in een vicieuze cirkel van armoede, afhankelijkheid, angst en vooral vernedering. Hoewel de meeste mensen in de bijstand blank zijn, wordt zwarten verweten dat zij bijstand krijgen omdat zij "promiscue" zijn geweest. Een ongelooflijke beschuldiging, want het was mijn duidelijke waarneming en de conclusie van verschillende studies dat blanken, naast hun andere privileges, veel "promiscueer" zijn dan zwarten.  De wreedheid jegens deze gestigmatiseerde moeders vindt haar oorsprong in de hysterische toespraken van politici over "bijstandstrekkers", toespraken die bedoeld zijn om de kiezers af te leiden van de manier waarop diezelfde politici miljarden aan bijstand uitdelen aan miljardairs voor de uitputting van olie, subsidies aan de agro-industrie, enz.  315  Zij creëren een klimaat waarin de armen de handschoen moeten opnemen met langdurige en uitgebreide vernederende onderzoeken en vervolg pesterijen om hun paar kruimels te krijgen. Elke sadistische truc wordt gebruikt om hen te ontmenselijken. Op veel plaatsen moeten zij vanaf vier uur 's morgens bij vorst of regen in de rij staan en dan de hele dag binnen in een concentratiekampatmosfeer wachten om dan te horen te krijgen dat "er vandaag geen zaken meer worden behandeld".  Als ze geld krijgen van geheime minnaars, durven ze het zelden uit te geven aan keukengerei, want de spionnen van het systeem zijn voortdurend op zoek naar bewijzen van een man. Een nieuw broodrooster of strijkijzer kan ervoor zorgen dat hun schamele steun onmiddellijk wordt afgepakt. Telkens als ik met zulke bijstandsmoeders samenwoonde, moest ik me onder het bed of in de kast verstoppen als de spionnen onaangekondigd kwamen. Veel vrouwen hebben nooit een ander bestaan gekend en worden langzaam vernietigd door een eeuwig thuisleven, tot slaaf gemaakt door bedwelmende TV-programma's.  Ik denk niet dat de Amerikanen zich er echt van bewust zijn hoe wreed zij deze mensen behandelen, maar het kan worden gelijkgesteld met de racistische behandeling die wij in Denemarken onze vluchtelingen en immigranten bieden. De "inleidende uitkering" die het systeem hun biedt, ligt onder het bestaansminimum in het Denemarken van vandaag. In tegenstelling tot de gulle welvaartsstaat van vroeger, zijn wij een spiegelbeeld geworden van de wegwerpmaatschappij van Amerika, die probeert mensen als afval weg te werken. In de Verenigde Staten is het beleid om mensen uit de samenleving te stoten door hulp te weigeren aan degenen wier huur te hoog is. In Denemarken wordt tenminste de huur van immigranten met inburgeringsbijstand betaald om hen te helpen "beter te integreren" (in een maatschappij die op dezelfde manier niet met hen wil integreren).  316  Amerikaanse bijstandsmoeders worden meestal ondergebracht in speciale armenhuizen, vaak in de buurt van vuilnisbelten of lawaaierige snelwegen waar de grond goedkoop is. Dergelijke "huisvesting voor de armen" is de officiële verbanning van de onaanraakbaren. Elke stad heeft dergelijke ontmenselijkende "projecten", waarbij mensen worden verstoten in een paria-cultuur die zo destructief is dat zij uiteindelijk nutteloos worden voor de samenleving. Door de welzijnsmoeder af te zonderen, kan de bevolking de slachtoffers de schuld blijven geven zonder ooit te hoeven zien wat voor leed zij hen aandoet.  In zo'n isolement en met het gevoel de vuilnisbelt van de maatschappij te zijn, worden kinderen in de projecten gemakkelijk tot misdaad aangezet. Toen ik bij Nell Hall [blz. 318] logeerde, merkte ik dat ze vaak niet naar het welzijnskantoor ging of boodschappen deed uit angst om door het project te moeten lopen waar ze woonde. De kinderen en Amerika zijn de verliezers, want terwijl slechts 5% van de kinderen in de Europese verzorgingsstaten arm opgroeit, is 21% van de Amerikaanse kinderen nu zo door armoede aangetast dat zij het risico lopen nutteloos te zijn in de high-tech wereld van de toekomst. Geen enkele samenleving die probeert te concurreren in de moordende globaliseringswedloop kan het zich veroorloven zo veel van haar menselijk potentieel te verliezen.  320  Zij die gevangen zitten in de vicieuze cirkel van afhankelijkheid en onderklasse pathologie wenden zich tot de misdaad om te overleven. Dit was het geval met mijn vriend Alphonso in Baltimore. We ontmoetten elkaar toen hij en zijn straatbende mij probeerden te beroven. Alphonso's vrouw had een baan in een koffiehuis, waarmee het gezin ongeveer 1/3 van het Deense minimumloon verdiende. In Amerika is er een onderwereld van miljoenen dienstverleners die genadeloos worden uitgebuit omdat het Congres geen fatsoenlijk minimumloon wil. Dus heeft de VS meer banen dan enig ander ontwikkeld land.  Alphonso en zijn vrouw hielden zielsveel van elkaar en van hun zes kinderen, en het deed hem enorm veel pijn dat hij geen baan kon vinden om zijn gezin te onderhouden. Het was mijn eerste jaar in Amerika, en ik herinner me hoe geschokt ik was toen ik hoorde dat er geen hulp beschikbaar was voor hen.  Ik kwam uit een land waar pas afgestudeerden werden geholpen totdat zij werk hadden gevonden, zodat zij niet in de criminaliteit terecht zouden komen. Ik was dan ook erg ontroerd dat Alphonso, om te overleven, op straat moest roven.  Ik ging met hem mee om schoenen te stelen voor de kinderen, en hij introduceerde me in de criminele onderwereld van Baltimore. Door te stelen kon hij een mooi huis onderhouden en zelfs een paar keer per jaar een auto huren om zijn kinderen mee te nemen op een picknick. Toen ik een jaar later terugkwam, waren zijn kinderen neerslachtig, maar ze wilden me niet vertellen waarom. Ik ontdekte dat Alphonso veroordeeld was tot meer dan zes jaar gevangenisstraf. Toen ik hem in de gevangenis bezocht, ontdekte ik dat zijn oudste zoon met hem in de gevangenis zat. Toen het gezin plotseling geen inkomen meer had, had de zoon een poging tot bankroof gedaan.  321  Hier is Alphonso's vrouw tijdens een bezoek aan de gevangenis. De volgende zes jaar kon ze haar man niet aanraken en kon ze hem alleen horen door de luidruchtig afgeluisterde telefoons.  Duizenden zwarte huwelijken zijn op deze manier ontbonden. Op die manier heeft de moderne samenleving de erfenis van de slavernij geïnstitutionaliseerd, namelijk de vernietiging van het zwarte gezin. In de jaren tachtig verdiende Alphonso de kost als straatverkoper die dit boek verkocht met zijn zoon Nathaniel, hier afgebeeld (Nathaniel werd vermoord voordat hij zich bij mij kon vestigen). Alphonso was ook betrokken bij American Pictures presentaties op scholen, waarbij hij mijn leerlingen uit de hogere klassen vermaakte met verhalen over het leven in een getto dat ze nooit gekend hadden.  322-323  Liberale blanken probeerden voortdurend deze economische aanvallen op het zwarte gezin weg te verklaren. Volgens hun theorie is het zwarte gezin onstabiel en disfunctioneel omdat zwarte mannen "tijdens de slavernij" van hun mannelijkheid zijn beroofd, terwijl de zwarte vrouw stoer en dominant is geworden om te overleven. Zwarte moeders voeden hun kinderen op om dit patroon te herhalen, wat resulteert in een bevolking die ongeschikt is voor succes.  Wanneer de gevolgen van onze voortdurende onderdrukking dit patroon lijken te "bevestigen", beginnen de onderdrukten de mythen te geloven die wij hebben verzonnen om onze machtsstructuur te rechtvaardigen. Onze verhulde pogingen om onszelf te rechtvaardigen door het getto-mannetje dom, ontoereikend en zwak te doen lijken, worden geïnternaliseerd door onze verschoppelingen. Geïnternaliseerd racisme leidt tot een gebrek aan zelfwaardering, waardoor de man uit de onderklasse bijna alles wat hij doet ongeldig verklaart, opleidingsprogramma's en onderwijs opgeeft, en uiteindelijk uit frustratie en verdediging zijn identiteit als kostwinner verwerpt - waarmee hij ons racistische stereotype nog verder aanwakkert.  De diepere kloof die we hebben gecreëerd tussen mannen en vrouwen in het getto leidt ons af van een nieuw meester-slaaf systeem waarin we de slaaf niet meer nodig hebben. We hebben niet langer zwarten in Amerika of immigranten in Europa nodig als ongeschoolde arbeidskrachten, aangezien dergelijke banen in de Nieuwe Wereldorde nu aan ontwikkelingslanden toebehoren.  Maar in onze xenofobie en koppige weerstand tegen positieve actie doen we er alles aan om te voorkomen dat de onderklasse de hogere opleiding krijgt die nodig is om boven dat niveau uit te stijgen.  Wij, onderdrukkers over de hele wereld, beroven de onderdrukten van hun eigenwaarde, motivatie en fair play - en schreeuwen dan als we hen niet ook van een eerlijk deel kunnen beroven. Zo slagen wij erin hen uit de beroepsbevolking te verdringen en hebben wij zelfs het lef hen ervan te beschuldigen dat zij als "bijstandstrekkers" een laatste wanhopig bestaan proberen op te bouwen. Op momenten dat we niet lekker in ons vel zitten, denk ik dat we allemaal verstrikt zijn geraakt in deze webben van onoprechtheid en negatief racistisch denken, eindeloos uitgebuit door politici die beweren christelijk te zijn. Wanneer we zien hoe de ene na de andere zwarte echtgenoot wordt vermoord en hoe het geweld binnen het huwelijk onder onze immigranten in Denemarken toeneemt, zien we alleen de tragedie voor de onderdrukten zelf, en niet de grote schade die onze morbide fixatie op het slachtoffer toebrengt aan onze eigen psyche. Deze 26-jarige vrouw werd neergeschoten door haar werkloze echtgenoot, maar zijn wij zelf niet ook medeplichtig aan de moord?  324 |  |