La situación humana en Sudán del Sur

En Sudán del Sur, las cosas no están mucho mejor que en Sudán. La mitad de la población pasa hambre y las inundaciones alternan con las sequías, lo cual exacerba la pobreza y los conflictos. El coste de algunos alimentos básicos, como el trigo, el sorgo, el aceite o la harina, se ha disparado; algunos precios se han disparado desde marzo de este año.

 Así, pues, en este país no solo trabajamos para las personas que han huído de Sudán, sinó también para la propia población sursudanesa.

Adau Nyok, que reside en Yuba, la capital del país, nos habla de su situación: “Hace tres meses podía comprar diez kilos de harina por 3.500 libras sursudanesas (unos 2 euros). Ahora cuestan15.000 libras (unos 8 euros). Los precios no dejan de aumentar y ya no podemos comprar más, al carecer de medios en efectivo.

Durante su trabajo de distribución de alimentos, dinero en efectivo, agua limpia y saneamiento, el personal de Oxfam escucha testimonios desgarradores de personas que están perdiendo a sus hijos e hijas a causa de la falta de alimentos.

(...) (De la revista d’Oxfam/Intermón.)

 Nosaltres hi diríem:

 Sudan del Sud es va independitzar de Sudan l’any 2011.

Té una extensió semblant a l’espanyola, i uns 11 milions d’habitants.

Està situat al sud d’Egipte, i prop de la costa fronterera oriental, al costat d’Etiòpia.

Quan es va independitzar del Sudan, va esclatar una immensa alegria per part de la població, que va durar poc, perquè va ser seguida d’una sèrie de guerres civils entre dos capitostoa irreconciliables.

A aquest país (i als seus veïns) els va tocar la colonització anglesa, que, com de costum, va ser un sistema de robatori establert. Quan Sudan, com en general els països africans, van anar sent independent (anys 60 del segle XX), van caure sota les grapes de l’imperialisme econòmic occidental. Nous robatoris, però més “econòmics”, per la branca del petroli. Tota aquesta sèrie de desgràcies acaba (de moment) amb la crisi climàtica, que potser deixarà aquests països inhabitables.

Per què no ens podríem preguntar quin percentatge del benestar britànic s’ha produït amb el petroli sursudanès, no gaire ben pagat???

Pagès-Ferret – Somnis de justícia