Ontwikkelingsamenwerking :

een noodzakelijke hulp

Meer dan 1 000 000 000 mensen leven in armoede. En dat aantal groeit nog aan. Het beeld de 3e wereld als plaats van ellende wordt dagelijks gevoed. Sommigen raken daardoor ontmoedigt, anderen zijn heel onverschilig geworden : niets helpt nog, alles is allemaal verloren.

Nu kan het slechte nieuws over hongersnoden en natuurampen niet ontkend meer worden. Maar toch is er hoop, op voorwaarde dat we lessen trekken uit de gemakte fouten en dat we bepaalde kansen willen benutten.

Het is niet moeilijk om een lange lijst te maken van statitieken die ons de moed in de schoenen laten zinken of die als voorwendsel kunnen dienen om niets temoeten doen. Maar achter die cijfers staan mensen die we niet aan lot mogen overlaten. Waarom heeft een kind in de 3e wereld minder recht op gezondheid dan eeen kind hier?

Natuurlijk moeten de 3e wereldlanden in de 1e plaats zelf de problemen wegwerken. Wij moeten hen daarbij helpen. De moderne ontwikelingssamenwerking legt de klemtoon op het helpen van de arme landen om een nieuwe, rechtvaardige samenleving op te bouwen.

De rijke ladnen mogen de 3e wereldlanden niet aan de kant zet­ten, want de middelen waarover zij beschikken zijn te beperkt.

Wij moeten verbtring mogelijk maken, maar zij moeten het doen. Dit vergt van de rijke landen een samenhangend en doeltreffend beleid. De klemtoon moet op de kwaliteit van de hulp liggen.