308 – 323 Old people – Welfare - Alphonso (old book 190-203)  
  
Vincents text Svensk 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  När vi låser in människor i ett ghetto vänder sig våldet mot dem så småningom mot oss. Genom att jämföra det med ett annat ghetto - det "grå" ghettot för gamla människor - förstod jag varför de som vi spärrar in finner det omöjligt att fly. Det finns inga synliga murar runt det grå ghettot heller, men de äldres beroende av smulor från de rika fängslar dem i en maktlöshetspsykologi som liknar slaveriets. Precis som för underklassen är många äldre så handikappade att de inte kan ha bra jobb och inte har någon möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation. Känslan av att inte ha någon makt över sitt eget liv, att vara helt beroende av allmosor från de rika, är en del av ghettots psykopatologi och skapar i många äldre människors medvetande auktoritetsfigurer som liknar den svarta psykologins "The Man".  Det grå ghettot är kopplat till våra svarta ghetton och invandrarghetton eftersom fattigdomen tvingar dessa befolkningsgrupper in i samma kvarter där de gamla ofta är lika diskriminerade och bortglömda av samhället som svarta i allmänhet. De äldre dör ibland av hunger i sina hem eftersom de är livrädda för att våga ge sig ut för att köpa mat. Jag fann att denna gamla kvinna, med skylten "smile" i fönstret, var den närmaste grannen till kongressen, vilket dömde henne till en pension 40 procent under den officiella fattigdomsgränsen. I Södern träffade jag gamla människor som inte kunde få socialbidrag överhuvudtaget. Tusentals får mindre än det officiella minimumet på 1 400 dollar i månaden. Jag är van vid europeiska välfärdsstater, med social- och hälsovårdspersonal som besöker hemmen för att laga mat, städa och handla för de äldre eller sjuka, och jag fann försummelsen av de äldre i USA ännu mer förfärande.  311  Denna gamla judiska kvinna, som blev en av mina bästa vänner i New York, hade emigrerat från Ryssland före revolutionen. Hennes förhoppning var att kongressen skulle tillåta henne att återvända till det kommunistiska Ryssland så att hon skulle kunna leva sina sista år i "frihet från hunger och frihet från rädsla", som hon uttryckte det 1972. Hon svalt, fick aldrig kött när hon hade mat och blev ofta rånad. Ändå hade hon en djup kärlek till de svarta i sitt kvarter. Med sin egen östeuropeiska gettoisering och förföljelse i levande minne hade hon, liksom många amerikanska judar, ett djupt engagemang för de svartas kamp och kände sig plågad för att de svarta var tvungna att lida som hon. En majoritet av de vita som dödades under medborgarrättsrörelsen var i själva verket judar. På samma sätt organiseras de flesta av mina föreläsningar i Amerika av denna minoritet, med dess smärtsamt förvärvade insikt om förtryck. Deras djupa solidaritet med andra förtryckta människor härrör från deras historiska behov av att observera ackumuleringen av smärta bland andra förtryckta grupper. Denna smärta har traditionellt sett manipulerats av härskare och använts mot judarna. I både svarta amerikanska och bruna danska ghetton manifesterar sig denna smärta i sporadisk antisemitism bland människor som inte känner sig älskade och respekterade av samhället.  314  Amerikanerna är för en viss social trygghet i ålderdomen, men de vägrar att skapa ett skyddsnät som det vi tar för givet i Europas välfärdsstater. Där välfärdsstaten respekterar individens värdighet försöker det amerikanska "engångssamhället" medvetet förstöra den med ett nätverk av spioner som infiltrerar privatlivet hos människor som lever på det som amerikanerna ironiskt nog kallar "välfärd". Systemet har historiskt sett försökt förstöra den svarta familjen. Slaveriets praxis att "sälja bort" makar, fruar och barn från varandra fortsätter, med välfärdsdepartementet som både faderlig omhändertagande herre och infernalisk grym övervakare. Många svarta fäder har tvingats lämna hemmet så att deras fruar kan få hjälp tack vare en order från kongressen om att stänga av välfärden för mödrar om en man är närvarande. Miljontals kvinnor lever därför i ensamhet och total fattigdom eftersom endast en av 20 familjer med socialbidrag har män. Ändå är mer än 50 procent av männen i denna underklass arbetslösa.  Detta skapade den svarta "socialbidragsmamman", som inte alls klarade sig bra i en ond cirkel av fattigdom, beroende, rädsla och framför allt förödmjukelse. Även om de flesta människor som får socialbidrag är vita, beskylls svarta för att få stöd genom att ha varit "promiskuösa". Det är en otrolig anklagelse, eftersom det är min tydliga observation och slutsatsen av flera studier att vita, bland sina andra privilegier, är mycket mer "promiskuösa" än svarta.  Grymheten mot dessa stigmatiserade mödrar har sitt ursprung i politikernas hysteriska tal om "välfärdsflanörer", tal som är avsedda att avleda väljarna från hur samma politiker delar ut miljarder i välfärd till miljardärer för oljeutvinning, subventioner till jordbruksföretag osv.  315  De skapar ett klimat där de fattiga måste springa spåret av långvariga, utstuderade och förnedrande utredningar och uppföljande trakasserier för att få sina få smulor. Alla sadistiska knep används för att avhumanisera dem. På många ställen måste de stå i kö från klockan fyra på morgonen i frost eller regn för att sedan vänta inne i en koncentrationslägeratmosfär hela dagen bara för att få reda på att "inga fler ärenden tas upp idag".  Om de får pengar från hemliga älskare vågar de sällan spendera dem på köksredskap för systemets spioner kontrollerar ständigt om det finns bevis för en människa. En ny brödrost eller ett nytt strykjärn kan leda till att deras magra stöd omedelbart tas bort. Varje gång jag bodde hos sådana välfärdsmammor var jag tvungen att gömma mig under sängen eller i garderoben när spionerna kom utan förvarning. Många kvinnor har aldrig känt till någon annan tillvaro och förstörs långsamt av ett evigt hemliv, förslavade av fördummande TV-program.  Jag tror inte att amerikanerna verkligen är medvetna om hur grymma de är mot dessa människor, men det kan likställas med den rasistiska behandling som vi i Danmark erbjuder våra flyktingar och invandrare. Den "introduktionsförmån" som systemet erbjuder dem ligger under existensminimum i dagens Danmark. Till skillnad från den generösa välfärdsstaten i det förflutna har vi blivit en spegelbild av USA:s engångssamhälle, där man försöker få bort människor som avfall. I USA är det politik att kasta ut människor ur samhället genom att vägra hjälp till dem vars hyror är för höga. I Danmark får åtminstone invandrare med introduktionsstöd sin hyra betald för att hjälpa dem att "bättre integreras" (i ett samhälle som på samma sätt inte vill integreras med dem).  316  Amerikanska socialbidragsmammor placeras vanligen i särskilda fattighus, ofta i närheten av soptippar eller bullriga motorvägar där marken är billig. Sådana "bostäder för fattiga" är den officiella förvisningen av de oberörbara. Varje stad har sådana avhumaniserande "projekt", som utestänger människor i en pariakultur som är så destruktiv att de i slutändan blir värdelösa för samhället. Genom att isolera välfärdsmamman kan befolkningen fortsätta att skylla på offren utan att någonsin behöva se vilket slags lidande den åsamkar dem.  I en sådan isolering och med en känsla av att vara samhällets soptipp blir barnen i projekten lätt uppmuntrade att begå brott. När jag bodde hos Nell Hall [sid 318] upptäckte jag att hon ofta inte gick till socialkontoret eller handlade av rädsla för att behöva gå genom det projekt hon bodde i. Barnen och Amerika är förlorarna, för medan endast 5 procent av barnen i Europas välfärdsstater växer upp i fattigdom, är 21 procent av de amerikanska barnen nu så illa påverkade av fattigdomen att de riskerar att bli värdelösa i framtidens högteknologiska värld. Inget samhälle som försöker konkurrera i den mördande globaliseringskapplöpningen har råd att förlora en så stor del av sin mänskliga potential.  320  De som fastnat i den onda cirkeln av beroende och underklasspatologi vänder sig till brottslighet för att överleva. Detta var fallet med min vän Alphonso i Baltimore. Vi träffades när han och hans gatugäng försökte råna mig. Alphonsos hustru hade ett jobb på ett kafé, vilket gav familjen ungefär 1/3 av den danska minimilönen. I USA finns det en undre värld med miljontals tjänstearbetare som utnyttjas skoningslöst eftersom kongressen inte vill stödja en anständig minimilön. Därför har USA fler enkla tjänstejobb än något annat utvecklat land.  Alphonso och hans fru älskade varandra och deras sex barn innerligt, och det smärtade honom oerhört att han inte kunde hitta ett arbete som kunde försörja familjen. Det var mitt första år i Amerika, och jag minns hur chockad jag blev när jag fick veta att det inte fanns någon hjälp tillgänglig för dem.  Jag kom från ett land där nyutexaminerade fick hjälp tills de hittade arbete så att de inte skulle tvingas in i kriminalitet. Jag blev därför mycket rörd över att Alphonso för att överleva var tvungen att råna på gatan för att överleva.  Jag följde med honom för att stjäla skor till barnen, och han introducerade mig till Baltimores kriminella undre värld. Genom att stjäla kunde han upprätthålla ett fint hem och till och med hyra en bil ett par gånger om året för att ta med barnen på picknick. När jag återvände ett år senare var hans barn nedstämda men ville inte berätta varför. Jag fick reda på att Alphonso hade dömts till mer än sex års fängelse. När jag besökte honom på fängelset upptäckte jag att hans äldsta son satt i fängelse tillsammans med honom. När familjen plötsligt förlorade sin inkomst hade sonen försökt göra ett bankrån.  321  Här är Alphonsos hustru vid ett besök i fängelset. Under de följande sex åren kunde hon inte röra sin man och kunde bara höra honom genom bullriga övervakade telefoner.  Tusentals svarta äktenskap har upplösts på detta sätt. Det moderna samhället har således institutionaliserat arvet från ägoslaveriet att förstöra den svarta familjen. På 1980-talet försörjde sig Alphonso som gatuförsäljare genom att sälja den här boken tillsammans med sin son Nathaniel, som är avbildad här (Nathaniel mördades innan han fick göra upp med mig). Alphonso var också involverad i presentationer av American Pictures i skolor och underhöll mina elever i överklassen med berättelser om livet i ett ghetto som de aldrig hade känt.  322-323  Liberala vita försökte ständigt förklara dessa ekonomiska attacker mot den svarta familjen bort. Enligt deras teori är den svarta familjen instabil och dysfunktionell eftersom svarta män berövades sin manlighet "redan under slaveriet", medan den svarta kvinnan blev tuff och dominerande för att överleva. Svarta mödrar uppfostrar sina barn till att upprepa detta mönster, vilket resulterar i en befolkning som är olämplig för framgång.  När effekterna av vårt fortsatta förtryck tycks "bekräfta" detta mönster börjar de förtryckta tro på de myter som vi uppfann för att rättfärdiga vår maktstruktur. Våra förtäckta försök att rättfärdiga oss själva genom att få ghettomannen att se dum, otillräcklig och svag ut internaliseras av våra utstötta. Internaliserad rasism resulterar i brist på självuppskattning, vilket gör att mannen i underklassen ogiltigförklarar nästan allt han gör, ger upp arbetsträningsprogram och utbildning och slutligen, i frustration och försvar, förkastar sin identitet som familjeförsörjare - vilket ytterligare underblåser vår rasistiska stereotypi.  Den fördjupade klyfta som vi har skapat mellan män och kvinnor i ghettot distraherar oss från ett nytt herre-slavsystem där vi inte längre behöver slaven. Vi behöver inte längre svarta i Amerika eller invandrare i Europa som okvalificerad arbetskraft eftersom sådana jobb i den nya världsordningen nu tillhör utvecklingsländerna.  Ändå gör vi i vår främlingsfientlighet och vårt envisa motstånd mot positiv särbehandling allt vi kan för att hindra underklassen från att få den högre utbildning som krävs för att höja sig över denna nivå.  Högt förberedda och motiverade berövar vi förtryckare runt om i världen de förtryckta deras självkänsla, motivation och rättvisa - och skriker sedan om vi inte också kan beröva dem en rättvis andel. På så sätt lyckas vi tränga ut dem ur arbetskraften och har till och med fräckheten att anklaga dem för att söka ett sista desperat levebröd som "välfärdsflummare". I stunder när vi inte mår bra av oss själva tror jag att vi alla har trasslat in oss i dessa nät av oärlighet och negativt rasistiskt tänkande, som oändligt utnyttjas av politiker som påstår sig vara kristna. När vi ser den ena svarta maken mördas efter den andra och det ökande våldet i äktenskapet bland våra invandrare i Danmark, ser vi bara tragedin för de förtryckta själva, och inte den omfattande skada som vår morbida fixering vid offret gör på vårt eget psyke. Denna 26-åriga kvinna sköts av sin arbetslösa make, men är vi inte själva också medskyldiga till mordet?  324 |  |