Op missie

De EU is nauw betrokken bij het wederopbouwproces in Afghanistan en heeft een Speciale

Vertegenwoordiger voor Afghanistan aangesteld. De EU heeft de afgelopen jaren al .7 miljard Euro

geïnvesteerd in noodhulp en wederopbouw, vooral bestemd voor gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, infrastructuur, politiehervorming, ontmijning en publieke administratie. Eind 2005is de EU een partnerschap met de regering aangegaan om te helpen van Afghanistan weer een goed functionerende rechtsstaat te maken.

**De humanitaire situatie in Afghanistan**

• De gemiddelde levensverwachting is 45 jaar voor mannen en 44 jaar voor vrouwen.

• Kindersterfte onder de vijf jaar is de hoogste ter wereld; de helft van de kinderen onder 5 jaar is ondervoed.

• Vier op de vijf mensen kan niet aan eenvoudige medicijnen komen.

• Twee op de vijf mensen hebben geen veilig drinkwater.

• Minder dan de helft van de mannen kan lezen en schrijven; van de vrouwen slechts 14 procent.

• 85 procent van de Afghanen leeft van de landbouw, maar veel grond is bezaaid met mijnen, vernietigd of onbereikbaar.

• 4,5 miljoen vluchtelingen zijn sinds 2001 teruggekeerd, maar er is grote

**Nederlandse hulp aan Afghanistan**

• Nederland geeft al sinds 2001 hulp aan Afghanistan.

• De Nederlandse hulp bestaat deels uit noodhulp en deels uit structurele ontwikkelingssamenwerking.

• Lag aanvankelijk de nadruk meer op noodhulp om het land draaiende te houden, gaandeweg is de aard

van de hulp zich meer op duurzame ontwikkeling van het land gaan richten.

• Nederland steunt de Afghaanse centrale regering op een groot aantal deelgebieden via het *Afghanistan Reconstruction Trust Fund* (ARTF) van de VN.

• Ook heeft Nederland de Afghanen bijgestaan bij de organisatie van de verkiezing van het parlement en de president, draagt het bij aan de strijd tegen drugsteelt en –handel en helpt het hulporganisaties bij het verwijderen van landmijnen.

Nederlandse bijdrage

**ISAF**

Het mandaat van ISAF was in de beginjaren beperkt tot Kabul en directe omgeving. Vanaf 2004 breidde ISAF zich langzaam uit en in augustus 2006 waren ISAF-troepen actief in het gehele land.

Nederland is sinds januari 2002 betrokken bij ISAF. Vanaf februari 2003 voerde Nederland samen met Duitsland in Kabul een half jaar het commando over 4.600 militairen uit verschillende landen. De Nederlandse bijdrage aan de missie bestond toen uit ongeveer 650 militairen. Van 2004 tot 2006 bestond de voornaamste Nederlandse bijdrage uit een Provinciaal Reconstructie Team (PRT) in de provincie Baghlan. Van 2006 tot 2010 was Nederland met ongeveer 1700 militairen, diplomaten en ontwikkelingsadviseurs actief in de provincie Uruzgan.

**Politietrainingsmissie**

Nederland traint vanaf juni 2011 de Afghaanse politie in Noord-Afghanistan. Daarvoor worden totaal 545 personen uitgezonden die in de provincie Kunduz en deels in de hoofdstad Kaboel en in Mazar-e-Sharif worden gestationeerd. Doel van de politietrainingsmissie is een bijdrage te leveren aan de opleiding en training van de civiele politie en de versterking van de justitiële keten inclusief de justitiële instellingen in Afghanistan Dit draagt bij aan het transitieproces, waarin het Afghaanse volk stapsgewijs de verantwoordelijkheid over de veiligheid in eigen land weer in handen neemt. De politietrainingsmissie concentreert zich op verschillende locaties. In Kunduz gaat het om 225 civiele en militaire opleiders en trainers, én 5 justitiële experts. Duitse eenheden in het gebied zorgen voor hun bescherming. Voor de medische, logistieke en stafondersteuning van de politietrainers staan 125 Nederlandse militairen ter beschikking. In Mazar-e-Sharif, ten westen van Kunduz, staan 4 Nederlandse F-16’s paraat. Deze worden ondersteund door 120 Nederlandse militairen. Vanaf deze locatie sporen de toestellen geïmproviseerde explosieven op. Ook beschermen zij Afghaanse en internationale eenheden in acute noodsituaties. Daarnaast werken zo’n 70 Nederlandse militairen op diverse hoofdkwartieren in het land. Zij zijn onderdeel van de aansturing van de internationale inspanningen in Afghanistan, verzamelen informatie en volgen de internationale besluitvorming op de voet. Tot slot zijn twee experts op het gebied van religieuze minderheden in Afghanistan gedetacheerd.

**Steun aan nationale programma’s**

Via de Nederlandse ambassade in Kabul werkt Nederland samen met de Afghaanse overheid aan veiligheid, goed bestuur en wederopbouw. Door steun aan nationale programma’s helpt Nederland de Afghaanse overheid om primaire overheidstaken op gebieden als gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid op zich te nemen en te investeren in de wederopbouw. Op het gebied van veiligheid werkt Nederland mee aan nationale programma’s die het Afghaanse leger en de politie helpen te versterken. De Afghaanse veiligheidsdiensten moeten uiteindelijk op eigen kracht in staat zijn de veiligheid en de openbare orde te bewaken. Nederland draagt bijvoorbeeld bij aan het trustfund voor het Afghaanse leger (NATO ANA Trust Fund) en voor de politie (Law and Order Trust Fund for Afghanistan) waaruit bijvoorbeeld politiesalarissen en uitrusting voor leger en politie worden betaald. Op het gebied van goed bestuur ondersteunt Nederland programma’s die de kwaliteit van de nationale en lokale overheid versterken, bijvoorbeeld door training van ambtenaren. Ook dringen Nederlandse diplomaten bij de Afghaanse regering aan op een gedegen financieel beleid en strengere maatregelen om corruptie tegen te gaan. De mensenrechtensituatie in Afghanistan wordt door Nederland nauwgezet in de gaten gehouden. Op het gebied van wederopbouw steunt Nederland het nationale Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) en wordt er nauw

samengewerkt met de Afghaanse ministeries van onder andere onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. Het ARTF is een kanaal voor de internationale gemeenschap om op een gecoördineerde wijze de Afghaanse overheid te ondersteunen bij de wederopbouw. Het fonds wordt beheerd door de Wereldbank, die de besteding van middelen grondig controleert. Vanuit het fonds worden verschillende programma’s gefinancierd. Zo draagt het National Solidarity Programme bij aan de verbetering van toegang tot schoon drinkwater, meisjesonderwijs, alfabetisme en versterking van lokaal bestuur, inclusief de betrokkenheid van vrouwen. Ook ondersteunt Nederland de opzet van een grootschalig nationaal programma voor landbouwonderwijs met kennis, expertise en financiële middelen. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Universiteit Wageningen zijn hier nauw bij betrokken.

**Resultaten in Uruzgan**

Nederland ondersteunt Afghanistan op verschillende fronten en heeft sinds 2001 meegeholpen om Afghanistan opnieuw op te bouwen en stabieler en veiliger te maken. Vanaf 2006 tot 2010 deed ons land dit vooral in de provincie Uruzgan.

**Veiligheid**

Mede dankzij het werk van de Nederlandse militairen en diplomaten is de provincie Uruzgan een stuk veiliger geworden. Een van de belangrijkste taken van de Nederlandse missie in Uruzgan was de versterking van het Afghaanse leger en de politie.

Doel was om leger en politie in staat te stellen op eigen kracht de veiligheid en de openbare orde in Afghanistan te garanderen. Hiermee zijn goede resultaten geboekt. Zo heeft Nederland een politietrainingscentrum gebouwd waar inmiddels honderden agenten een training hebben doorlopen. Was er in 2006 nog nauwelijks sprake van professionele politie, nu zijn er 1600 agenten werkzaam in Uruzgan. Ook het leger is opgebouwd en beschikt nu over 3000 getrainde militairen.

**Wederopbouw en ontwikkeling**

Ook op politiek vlak en met ontwikkelingssamenwerking hebben Nederlanders de Afghanen geholpen bij de opbouw van hun land. Een overzicht van wat er op diverse terreinen is bereikt:

**Onderwijs**

De afgelopen 25 jaar heeft het onderwijs in Afghanistan nauwelijks aandacht gekregen. De Taliban zag in onderwijs het gevaar van emancipatie en ontwikkeling. In 2006 kon slechts 0,6% van de vrouwen en 7% van de mannen in Afghanistan lezen en schrijven.

Met Nederlandse steun zijn in Uruzgan nieuwe scholen gebouwd. Bestaande scholen werden voorzien van onder meer water, sanitair en omheining. Verder is veel aandacht gegeven aan bijlessen aan kinderen en aan de opleiding van leerkrachten. Ook was er geld voor studiebeurzen. Opleiding van vrouwelijke leerkrachten kreeg hierbij prioriteit, om het aantal meisjes dat naar school gaat, te vergroten. Gevolg is onder meer dat tegenwoordig veel meer jongens en meisjes in Uruzgan naar school gaan: bijna 59.000 (waaronder 4.300 meisjes).

**Gezondheidszorg**

Nederland heeft financieel bijgedragen aan het werven en opleiden van lokale gezondheidswerkers en artsen en de bouw van klinieken. Verder steunde Nederland de activiteiten van een aantal non-gouvernementele organisaties (ngo’s) verenigd in het 'Dutch Consortium for Uruzgan' op het gebied van onder meer gezondheidszorg in Uruzgan.   
Resultaat: het aantal gezondheidscentra is sinds 2006 enorm uitgebreid. Bijna iedereen heeft nu toegang tot basisgezondheidszorg. Medische centra zijn op loopafstand, er is voldoende medisch personeel en de meeste kinderen zijn gevaccineerd.

**Plattelandsontwikkeling**

Ongeveer 12% van het Afghaanse grondgebied is geschikt als landbouwgrond. Daarvan is nog niet de helft daadwerkelijk voor dat doel in gebruik. Overal in Uruzgan zijn nu projecten in uitvoering of afgerond. Daarbij worden, samen met de lokale bevolking, irrigatiekanalen hersteld en nieuwe kanalen en waterreservoirs aangelegd. Zo kan landbouwgrond weer in gebruik genomen worden.   
Andere voorbeelden van ontwikkeling in Uruzgan zijn de teelt van saffraan als alternatief voor papaver, de aanleg van boomgaarden, wegen en de bouw van bruggen. Deze kleine projecten bereiken ongeveer 60% van de bevolking.

Nederland coördineerde op verzoek van de Afghaanse overheid ook het nationale programma voor landbouwonderwijs. Het programma voorziet onder meer in de oprichting van een 'National Agriculture Education Centre' (NAEC) in Kabul voor lerarenopleidingen, curriculumontwikkeling en toegepast onderzoek.

**Water**

Nederland heeft veel gedaan op het gebied van water en irrigatie in Uruzgan. Het ging hierbij om kleinschalige, lokale projecten in heel Uruzgan, zoals de aanleg van waterpompen en irrigatiekanalen. Op iets grotere schaal heeft Nederland geïnvesteerd in de bouw van microdammen, de aanleg van oeverbeschermingen en de reparatie van ondergrondse kanalen. Daarnaast heeft Nederland de provinciale overheid en lokale gemeenschappen ondersteund om waterconflicten op vreedzame wijze op te lossen.

**Infrastructuur**

Nederland heeft aan verschillende infrastructurele projecten in Uruzgan bijgedragen. Eén van de meest in het oog springende projecten is de aanleg van een weg tussen Tarin Kowt (de hoofdstad van Uruzgan) en Chora. Deze weg is van groot belang voor de economische ontwikkeling en stabiliteit van het gebied. Op dit moment zijn de eerste 16 kilometer aangelegd.   
Om de bereikbaarheid van Uruzgan te vergroten, heeft Nederland bijgedragen aan de aanleg van civiele voorzieningen bij het militaire vliegveld van Tarin Kowt. Denk aan de bouw van een terminal voor de burgerluchtvaart. Zo is er nu 3x per week een lijnvlucht tussen de Afghaanse hoofdstad Kabul en Tarin Kowt.

**Ontwikkeling van de private sector**

De private sector in Afghanistan is, na jaren van oorlog, onderontwikkeld. Voor de ontwikkeling van een vreedzame en stabiele samenleving zijn nieuwe economische impulsen zeer belangrijk. Nederland heeft op verschillende manieren het Afghaanse bedrijfsleven ondersteund. Bijvoorbeeld via het Fonds Economische Opbouw Uruzgan (FEOU), dat subsidie verstrekt aan Nederlandse en Europese ondernemers die samen met een Afghaanse partner een onderneming in Uruzgan willen beginnen. Ook konden Afghaanse bedrijven hulp krijgen bij het vinden van een Nederlandse partner. Verder kwamen internationale bedrijven met een Afghaanse partner in aanmerking voor een opstartsubsidie en waren er microkredieten voor lokale bedrijven in Uruzgan.

Sinds januari 2010 krijgen ondernemers in Uruzgan steun van een lokaal zakencentrum. Het Business Development Center (BDC) begeleidt startende bedrijven en verzorgt opleidingen voor lokale ondernemers. Naast cursussen in boekhouden en bedrijfsvoering worden er computercursussen en taallessen gegeven aan mannen en vrouwen. Alle cursussen zijn gratis.

**Vrouwen**

De internationale gemeenschap zet zich samen met de Afghaanse regering in om de situatie van Afghaanse vrouwen en meisjes te verbeteren. Speciale actieprogramma’s hebben tot doel om discriminatie van vrouwen tegen te gaan en gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen. Nederland heeft in alle sectoren aandacht gegeven aan de positie van vrouwen en meisjes, zoals meisjesonderwijs, opleiding van onderwijzeressen en door plaatsen te regelen in een beurzenprogramma. Ook heeft Nederland werkgelegenheid voor vrouwen gestimuleerd, via trainingen en cursussen op onder meer het gebied van handwerk. Mede hierdoor is in de gezondheidszorg het aantal vrouwelijke gezondheidswerkers in Uruzgan sterk toegenomen. In het ziekenhuis van Tarin Kowt is zelfs een vrouwenvleugel ingericht. Daarmee is medische zorg een stuk toegankelijker geworden voor vrouwen.

**Media**

Sinds de val van de Taliban in 2001 is er weer relatieve persvrijheid in Afghanistan. Toch heeft lang niet iedereen toegang tot goede informatievoorziening. Op landelijk niveau heeft Nederland de afgelopen jaren steun gegeven aan het Government Media and Information Centre (GMIC), dat een brug slaat tussen de Afghaanse overheid en de lokale media. Verder heeft Nederland met de Afghaanse overheid een constante dialoog gevoerd over vrijheid van meningsuiting en veiligheid voor de media. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in Uruzgan met Nederlandse steun de FM radiozender Nawa is opgezet. Radio Nawa verzorgt veel educatieve programma's. Zo zijn er interviews, soaps en thematische uitzendingen over bijvoorbeeld kinderrechten en internationale vrouwendag. Ook besteedt de zender aandacht aan landbouwvoorlichting

**Politietrainingsmissie**

De geïntegreerde politietrainingsmissie in de noord Afghaanse provincie Kunduz richt zich op het opleiden en trainen van Afghaanse civiele politieagenten én op het versterken van de justitiële keten. Van de basisopleiding en praktijktraining tot de vorming van het kader. Hiermee draagt Nederland bij aan het transitieproces, om de verantwoordelijkheid over de veiligheid van Afghanistan over te dragen aan de Afghaanse overheid. De missie loopt tot medio 2014.

**TRAININGEN**

**Basistraining**

Twintig instructeurs van de Koninklijke Marechaussee verzorgen de basistraining voor de Afghaanse politie. Tijdens deze 8-weekse training worden de agenten de basisbeginselen van het civiele politiekvak bijgebracht, waaronder het ondervragen en fouilleren van verdachten én het uitschrijven van een proces verbaal, het omgaan met communicatiemiddelen en kleine wapens. Daarnaast zal ook worden geïnvesteerd in alfabetisering en kennis van mensenrechten. Als de Afghaanse rekruten de basisvaardigheden onder de knie hebben, stromen ze door naar de praktijktraining.

**Praktijktraining**

Tijdens de praktijktraining moeten de Afghaanse agenten hun bekwaamheden aanscherpen. Dit gebeurt onder begeleiding van 6 *Police Operational Mentoring and Liaison Teams* (POMLT), bestaande uit Koninklijke Marechaussee en militaire trainers van de Koninklijke Landmacht.

De Afghaanse agenten worden voor een periode van gemiddeld 5 maanden door de POMLTs

tijdens hun werkzaamheden in de praktijk begeleid. Gedurende deze 5 maanden krijgen zij

bovendien een 10-weken durende aanvullende basistraining. De Afghaanse politieagenten

gaan de basistraining in praktijk brengen en worden dan onder meer getraind in het opzetten

van controleposten en het uitvoeren van voertuiginspecties.

**Kadertraining**

Omdat het goed functioneren van de Afghaanse agenten voor een belangrijk deel afhankelijk is van de wijze waarop ze worden aangestuurd, levert Nederland ook een bijdrage aan de ontwikkeling en training van het midden- en hoger politiekader. In Kunduz geven 15 Nederlandse politiemensen management- en leiderschapstrainingen, cursussen in onderzoektechnieken plus onderzoeksvaardigheden en mensenrechten. Dit maakt onderdeel uit van het *City Police and Justice Project* (CPJP) van de Europese politiemissie in Afghanistan (EUPOL). Behalve de 15 Nederlandse politieagenten zullen ook 5 justitiële experts voor EUPOL in Kunduz werken om trainingen te geven aan aan Afghaanse rechters, aanklagers en advocaten. Op deze manier wordt niet alleen de politie, maar ook de justitiesector en de samenwerking tussen beiden versterkt. In Kabul geven 25 Nederlandse politiefunctionarissen managementcursussen aan het leiderschap binnen de Afghaanse politie. Ook zijn zij zeer nauw betrokken bij de oprichting van het nationale *Police Staff College* en het regionale trainingscentrum in Bamiyan. Ook leveren ze een bijdrage aan het nog op te richten c*riminal Investigations Departement Faculty*.

**ONDERSTEUNING**

Nederlandse militairen leveren de medische, logistieke en staf ondersteuning voor de politietrainers. Van onderhoud van het materieel, voeding, verbindingen tot veiligheid. In Mazar-e-Sharif is een F-16 detachement gestationeerd dat kan worden ingezet voor het opsporen van *improvised explosive devices* (IED's) en in noodsituaties luchtsteun verlenen. Daarnaast werken zo'n 70 militairen op diverse hoofdkwartieren. Zij verzamelen informatie en volgen de internationale besluitvorming op de voet.

**RECHTSKETEN**

Naast politietraining zet Nederland in op de versterking van andere elementen van het Afghaanse rechtssysteem. Versterking van de civiele politie en van de justitiële keten vormen twee delen van de geïntegreerde aanpak. Het Nederlandse rechtstaatontwikkelingsprogramma bestaat uit verschillende activiteiten. Nederland stuurt experts om de Afghaanse overheid te

adviseren op het gebied van rechtstaatontwikkeling. Daarnaast draagt Nederland bij aan een aantal ontwikkelingsprogramma’s. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het versterken van het vertrouwen en de samenwerking tussen politie en bevolking, de verbetering van de toegang tot recht voor vrouwen, de oprichting van een kantoor van de orde van advocaten en bewustwording van de bevolking over mensenrechten. Deze activiteiten worden uitgevoerd door partnerorganisaties, zoals het Duitse ontwikkelingsagentschap *Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ),de Afghaanse afdeling van de Britse BBC en de Afghaanse NGO ‘Cooperation for Peace and Unity’. Voor het hele pakket van 13 activiteiten en de uitzending van experts heeft de Nederlandse regering 22,5 miljoen euro uitgetrokken. Zie voor meer informatie over de ontwikkelingsactiviteiten de factsheet *rule of law*.

**Trainingsmissie in Afghanistan**

Nederlandse politiemensen en militairen trainen vanaf juni 2011 de civiele politie in Noord-Afghanistan. Met deze politietrainingsmissie levert Nederland een bijdrage aan de opleiding en training van de civiele politie en de versterking van de justitiële keten inclusief de justitiële instellingen in Afghanistan.

**Trainingsmissie in Kunduz, Kabul en Mazar-e-Sharif**

Nederland stuurt 545 landgenoten naar Afghanistan, die gaan werken in de provincie Kunduz, in de hoofdstad Kabul en in Mazar-e-Sharif. De politietrainingsmissie concentreert zich op verschillende locaties. In Kunduz gaat het om 225 civiele en militaire opleiders en trainers, én 5 justitiële experts. Duitse eenheden in het gebied zorgen voor hun bescherming. Voor de medische, logistieke en stafondersteuning van de politietrainers staan 125 Nederlandse militairen ter beschikking. De Nederlanders worden alléén ingezet voor civiele taken, maar mogen wel terugschieten als zij worden aangevallen. In acute nood krijgen ze bescherming van 4 Nederlandse F-16’s. De toestellen en hun bemanning gaan opereren vanuit Mazar-e-Sharif. Ze sporen ook bermbommen op. Het is van belang onder alle omstandigheden over eigen luchtsteun te beschikken, zo heeft de ervaring geleerd.

Daarnaast werken zo’n 70 Nederlandse militairen op diverse hoofdkwartieren. Zij verzamelen informatie en volgen de internationale besluitvorming op de voet. Tot slot zijn 2 experts op het gebied van religieuze minderheden in Afghanistan werkzaam.

# Nederlander omgekomen in Uruzgan

http://nos.nl/artikel/159156-nederlander-omgekomen-in-uruzgan.html

In Uruzgan is een Nederlandse militair om het leven gekomen. Vier Nederlanders raakten gewond, van wie twee ernstig. Dat heeft Commandant der Strijdkrachten Van Uhm gezegd. Het gaat om de 25-jarige korporaal der eerste klasse Luc Janzen. Hij behoorde tot het 42ste pantserinfanteriebataljon Limburgse jagers uit Oirschot.

Ook een Franse militair en een Afghaanse tolk kwamen om het leven. De slachtoffers zaten in twee open wagens die deel uitmaakten van een konvooi dat op een bermbom reed.

Dat gebeurde in de Tanji-vallei tussen Tarin Kowt en Deh Rawod. Franse militairen hadden de hulp van de Nederlanders ingeroepen bij het onschadelijk maken van een bermbom. Nadat dat was gelukt, reed het hele konvooi op een andere bom.

Vorige maand kwamen twee Nederlanders om en raakte er één gewond toen hun voertuig op een bermbom reed. Sinds het begin van de missie in Uruzgan in 2006 zijn 24 Nederlandse militairen om het leven gekomen. De missie eindigt eind dit jaar, nadat het kabinet eerder dit jaar viel over het besluit om de missie al dan niet te verlengen.

# Omgekomen militair Afghanistan had Nederlands paspoort

http://www.nu.nl/buitenland/2888853/omgekomen-militair-afghanistan-had-nederlands-paspoort.html

DEN HAAG - Een van de drie Nieuw-Zeelandse militairen die zondag in Afghanistan omkwamen had een Nederlands paspoort. Dat meldde het ministerie van Defensie maandag.

Foto: ANP Het gaat om de 26-jarige verpleegkundige Jacinda Baker. De korporaal kwam om toen het voertuig waarin zij zat op een bermbom reed. Het gebeurde in de provincie Bamiyan. Zij was in een konvooi op weg naar een incident.

Baker is in Nederland geboren en in haar jeugd naar Nieuw-Zeeland verhuisd. Haar vader is Nieuw-Zeelander.

Het ministerie van Defensie in Den Haag heeft inmiddels contact gehad met haar familie, waarvan veel leden nog in Nederland wonen.

# Risico's en zekerheden

Als onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht levert de Koninklijke Landmacht wereldwijd een bijdrage aan vrede, veiligheid en stabiliteit, verdedigt zij het Nederlands grondgebied en dat van de NAVO-bondgenoten en ondersteunt zij de autoriteiten zowel nationaal als internationaal bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. De uitvoering van deze taken kan bepaalde risico’s met zich meebrengen, maar geldt dat natuurlijk ook voor veel andere beroepen. Een goed voorbeeld van de internationale taken van de landmacht is uitzending naar crisisgebieden als Bosnië, Irak en Uruzgan (Afghanistan). Voor militairen is dat gewoon een deel van hun werk. Zij zijn goed getraind en uitgerust en uitstekend voorbereid voor de missie waaraan zij gaan deelnemen. Militairen zijn zich bewust van de risico’s die ze kunnen lopen en zijn bereid om die risico’s te nemen. Voor mensen in hun naaste omgeving ligt het vaak minder simpel.

**Geen onnodige risico’s**

De Nederlandse krijgsmacht stort zich niet zo maar in allerlei gevaarlijke avonturen. Verzoeken om hulp of ondersteuning worden van tevoren zorgvuldig getoetst door het parlement. Op die manier worden de risico’s voor onze militairen zo veel mogelijk beperkt.

**Een aantrekkelijke baan en een mooie toekomst**

Een baan bij de Koninklijke Landmacht is een garantie voor een avontuurlijk en afwisselend bestaan, waarin je lichamelijk en geestelijk op de proef wordt gesteld. Militairen leren als geen ander wat teamgeest inhoudt, ze zijn gewend om leiding te geven en te accepteren en gaan verantwoordelijkheid niet uit de weg. Daardoor zijn ze na hun diensttijd erg gewild in een groot deel van het bedrijfsleven.

Daarnaast kun je als militair enorm veel bereiken op het gebied van opleiding en training. Omdat de meeste contracten bij de landmacht van beperkte duur zijn, kijken we altijd verder dan alleen de diensttijd. Zo wordt voor het volgen van opleidingen niet alleen geld, maar ook tijd vrijgemaakt. Militairen op elk niveau stimuleren wij om onder diensttijd én in hun eigen tijd cursussen en opleidingen te volgen, zodat ze na hun diensttijd goed voorbereid terugkeren in de maatschappij.

Het laatste punt wij hier willen noemen is misschien wel de belangrijkste: de Koninklijke Landmacht springt zorgvuldig om met haar werknemers. Iedereen wordt goed getraind en opgeleid en militairen die worden uitgezonden zijn er ook echt klaar voor. Dat beeld wordt bevestigd in de vele onderzoeken die wij daarnaar laten verrichten.

Mocht er ondanks de professionele opleiding en voorbereiding toch psychische of fysieke schade ontstaan bij of door het werken als militair, dan staat de defensieleiding klaar om hulp en begeleiding te bieden van de beste artsen en psychologen.

**Op uitzending**

Iedere militair (van 18 jaar en ouder) moet bereid zijn op uitzending te gaan. Militairen kunnen uitgezonden worden voor een humanitaire missie, maar ook naar oorlogsgebieden. Militairen van de Koninklijke Landmacht zijn in het verleden onder meer uitgezonden naar het voormalig Joegoslavië, Congo, India en het Midden-Oosten.

Als militairen op uitzending gaan, blijven familie en vrienden achter in Nederland. Zorgen voor elkaar doen we echter niet alleen in dienst maar ook daarbuiten, voor het thuisfront. De thuisfrontorganisatie zorgt voor aandacht, onderlinge zorg en inschakeling van defensiemiddelen als daar bij de achterblijvers tijdens de missie behoefte aan is. Ook zijn er diverse mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de situatie van de uitgezonden militairen.

**Na de diensttijd**

Militairen die na afloop van hun contract de landmacht willen verlaten, krijgen professionele uitstroombegeleiding bij het zoeken van een passende baan. Over het algemeen willen militairen overigens aanmerkelijk langer blijven en zich ontwikkelen naar andere niveaus van functioneren binnen defensie.

Na uitdiensttreding zorgen de politieke en militair gesteunde veteranenorganisaties voor de broodnodige contacten en de waardering die iemand door zijn militaire bijdrage heeft verdiend.

# Task Force Uruzgan

Locatie van Task Force Uruzgan in UruzganDe Nederlandse operatie Task Force Uruzgan (TFU) maakte deel uit van een tevens civiel ondersteunde internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan. De Tweede Kamer heeft in februari 2006 ingestemd met de uitzending van ongeveer 1.400 Nederlandse militairen naar het zuiden van Afghanistan naar de provincie Uruzgan. Zij zouden zich in beginsel twee jaar lang bezighouden met het bevorderen van stabiliteit en veiligheid in de provincie. Deze periode is uiteindelijk verlengd tot augustus 2010. Er werd lang gesproken over een verdere verlenging na augustus 2010, wat uiteindelijk leidde tot de val van het kabinet-Balkenende IV.

**Algemeen**

De eerste groep Nederlandse militairen voor de Nederlandse missie in Uruzgan vertrok 14 maart 2006 naar Zuid-Afghanistan. Deze Deployment Task Force (DTF) maakte daar kwartier voor de Nederlandse ISAF-operatie Task Force Uruzgan (TFU) die op 1 augustus aanving.

De TFU was samengesteld uit diverse wapens en dienstvakken van de Koninklijke Landmacht en telde circa 1400 man, verdeeld over 2 locaties: Kamp Holland in Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan en het zestig kilometer westelijk gelegen Camp Hadrian in Deh Rawod. De harde kern van de TFU bestond uit infanterie, met enkele 155 mm pantserhouwitsers van de artillerie ter ondersteuning. De battle group kon desgewenst een beroep doen op F-16 jachtbommenwerpers, vliegend vanaf Kandahar Airfield en de op Kamp Holland gestationeerde AH-64D Apache-gevechtshelikopters van de Koninklijke Luchtmacht. Deze behoorden tot de Air Task Force die operationeel niet onder de TFU viel.

De belangrijkste Nederlandse bijdrage aan de missie was het Provinciaal Reconstructieteam (PRT) dat verantwoordelijk was voor de ondersteuning van de wederopbouw in de Afghaanse provincie. Het PRT maakte deel uit van de internationale stabilisatiemacht in Afghanistan, ISAF, en stond onder leiding van de NAVO. Om beurten voerden Canada, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gedurende een half jaar vanuit een hoofdkwartier in Kandahar het bevel over alle NAVO-troepen in het gebied.

De Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie in Uruzgan is op 1 augustus 2010 officieel beëindigd. Daarna werd de Redeployement Task Force (RDTF), onder leiding van brigadegeneraal Jan Broeks, belast met de terugverplaatsting van materieel naar Nederland. De eerste fase van dit proces is in december 2010 afgerond. In mei 2011 kwam het laatste gevechtsvoertuig uit Uruzgan aan op Luchthaven Eindhoven.

**Het 3D-concept**

Nederland paste in Afghanistan het internationaal zogenoemde 3D-concept toe. Dit staat voor Development, Diplomacy en Defence (ontwikkeling, diplomatie en defensie). Development en Diplomacy (de eerste twee D's van het concept) werden belichaamd door het personeel van het Provinciaal Reconstructie Team (PRT), diplomaten van [Buitenlandse Zaken](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerie_van_Buitenlandse_Zaken_(NEderland)&action=edit&redlink=1) en [Ontwikkelingssamenwerking](http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Buitenlandse_Zaken_(Nederland)) en militaire ontwikkelingsdeskundigen (voornamelijk reserve-officieren met op het vakgebied relevante kennis en ervaring, zoals algemeen bestuur, rechtspraak, justitie, bankwezen, gevangeniswezen, onderwijs, landbouw, weg- en waterbouw, enzovoorts).

Het doel was meer veiligheid, samenhang binnen het Afghaanse bestuur te creëren en de ontplooiing van duurzame ontwikkelingsprojecten mogelijk te maken. Dit proces vereiste een gestructureerde aanpak. Eerst werden kleine projecten ontplooid om het gebied en de bevolking klaar te maken voor grootschalige ontwikkeling. Vervolgfasen op het gebied van bestuur, veiligheid en ontwikkeling moesten leiden tot blijvende verbeteringen in de provincie Uruzgan.

**Wederopbouw en ontwikkeling**

Een van de doelen van de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw was dat de Afghaanse overheid zelf verantwoordelijkheid op zich leerde te nemen voor veiligheid en ontwikkeling. Daarom ging een groot deel van de Nederlandse middelen naar fondsen die de Afghaanse overheid in staat zouden stellen om juist dat te doen.

Het 'Afghanistan Reconstruction Trust Fund', beheerd door de [Wereldbank](http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbank), betaalde overheidssalarissen, financierde de bouw van scholen, de aanleg van infrastructuur en kleine gemeenschapsprojecten.

Ook draagt Nederland bij aan het 'Law and Order Trust Fund' dat wordt beheerd door het [Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties](http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingsprogramma_van_de_Verenigde_Naties) UNDP en wordt gebruikt om politiesalarissen te betalen.

De totale Nederlandse bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan sinds 2002 bedroeg ruim 617 miljoen euro. Hiervan werd 126,3 miljoen euro aan projecten in Uruzgan besteed, 484,7 miljoen euro is ten goede gekomen aan nationale projecten.

**Bereikte resultaten**

* Het aantal Afghaanse militairen (ANA, Afghan National Army) is gegroeid van 160 in 2006 naar 3000 militairen in 2010.
* De Afghaanse politie (ANP, Afghan National Police) is van nihil in 2006 gegroeid naar 1600 agenten in 2010.
* Door de groei en ontwikkeling van de Afghaanse veiligheidsdiensten is men zelf in staat om delen van de provincie onder controle te nemen.
* Het gebied waar de Nederlanders de Afghaanse bevolking in Uruzgan bereiken breidde steeds verder uit.
* In Tarin Kowt beschikt kwam een volledig provinciaal ziekenhuis met ambulancedienst gereed.
* In 2002 had slechts 9% van de bevolking toegang tot een redelijk niveau van gezondheidszorg. Dit aantal is gestegen tot 65%.
* De provincie beschikt op dit moment over 174 medische hulpposten.
* Het aantal jongens dat naar school gaat is gestegen van 14.000 in 2002 naar 40.488. Het aantal meisjes dat naar school gaat is gestegen van 385 in 2002 naar 7.588 in 2010. Geschat wordt dat 20% van de minderjarigen in Uruzgan naar school gaat. Dat is een stuk lager dan het nationale gemiddelde van 50%. Van de meisjes wordt geschat dat 6.15% naar school gaat.[[4]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-TLO_Report_2010-3)
* Onder invloed van de Nederlanders is de eerste 16 kilometer geasfalteerde weg aangelegd tussen Tarin Kowt en [Chora](http://nl.wikipedia.org/wiki/Chora_(stad)).

**Nederlandse slachtoffers**

**[**[**bewerken**](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Task_Force_Uruzgan&action=edit&section=7)**] 2006**

* Op donderdag [26 juli](http://nl.wikipedia.org/wiki/26_juli) 2006 stort in de provincie [Paktia](http://nl.wikipedia.org/wiki/Paktia) een Mil Mi-8-helikopter neer, waarbij zestien mensen om het leven komen. Onder de slachtoffers bevinden zich overste Jan van Twist van de Koninklijke Luchtmacht en sergeant Bart van Boxtel van de Landmacht.
* Op [31 augustus](http://nl.wikipedia.org/wiki/31_augustus) 2006 stort een [F-16](http://nl.wikipedia.org/wiki/F-16_Fighting_Falcon) neer boven de provincie [Ghazni](http://nl.wikipedia.org/wiki/Ghazni_(provincie)), waarbij kapitein-vlieger Michael Donkervoort om het leven komt.
* Op woensdag [11 oktober](http://nl.wikipedia.org/wiki/11_oktober) 2006 berooft een militair zichzelf op Kamp Holland met zijn dienstwapen van het leven.

**[**[**bewerken**](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Task_Force_Uruzgan&action=edit&section=8)**] 2007**

* Op vrijdag [6 april](http://nl.wikipedia.org/wiki/6_april) 2007 komt sergeant Robert Donkers van de landmacht om het leven. Hij raakt bekneld onder het pantservoertuig, waarmee hij op [patrouille](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrouille&action=edit&redlink=1) is.
* Op vrijdag [20 april](http://nl.wikipedia.org/wiki/20_april) 2007 komt de 21-jarige [korporaal](http://nl.wikipedia.org/wiki/Korporaal) Cor Strik om het leven. In de provincie [Helmand](http://nl.wikipedia.org/wiki/Helmand_(provincie)) stapt hij op een [bermbom](http://nl.wikipedia.org/wiki/Bermbom) en wordt daarmee de eerste Nederlander die door gevechtshandelingen om het leven komt sinds het begin van de missie in Afghanistan.
* Op vrijdag [15 juni](http://nl.wikipedia.org/wiki/15_juni) 2007 komt de 20-jarige soldaat der eerste klasse Timo Smeehuijzen van het 42e bataljon [Limburgse jagers](http://nl.wikipedia.org/wiki/Regiment_Limburgse_Jagers) om door een zelfmoordaanslag. Dichtbij de Nederlandse basis, in het centrum van [Tarin Kowt](http://nl.wikipedia.org/wiki/Tarin_Kowt) ontploft een autobom, waarbij ook drie collega's gewond raken en tevens vijf Afghaanse kinderen de dood vinden.
* Op maandag [18 juni](http://nl.wikipedia.org/wiki/18_juni) 2007 komt de 44-jarige sergeant-majoor Jos Leunissen van het 13e Infanteriebataljon van 11 Luchtmobiele Brigade om het leven. De gevechten vinden plaats rondom [Chora](http://nl.wikipedia.org/wiki/Chora_(district)), Chora is een middelgrote stad ten noorden van Tarin Kowt, aan het einde van de Baluchipas. Drie Nederlandse landmachtcollega's raken gewond.
* Op donderdag [12 juli](http://nl.wikipedia.org/wiki/12_juli) 2007 overlijdt de 24-jarige eerste luitenant Tom Krist. Krist raakt zwaar gewond bij een zelfmoordaanslag en wordt een dag later door artsen [klinisch dood](http://nl.wikipedia.org/wiki/Klinisch_dood) verklaard.[[5]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-Telegraaf-4)[[6]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-Nu.nl-5) Uiteindelijk overlijdt de militair op donderdag 12 juli in het [Centraal Militair Hospitaal](http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Militair_Hospitaal) in [Utrecht](http://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)).[[7]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-6)[[8]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-Regering.nl-7) Krist is de negende Nederlandse militair die omkomt in Afghanistan.[[9]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-8) Bij de zelfmoordaanslag raken ook 7 andere Nederlandse militairen gewond en verliezen ook 20 Afghaanse burgers -waaronder veel vrouwen en kinderen- het leven. Ongeveer 20 andere omstanders raken (zwaar)gewond.
* Op [26 augustus](http://nl.wikipedia.org/wiki/26_augustus) 2007 komt de 30-jarige sergeant Martijn Rosier om het leven door een bermbom. Hij maakte deel uit van de 111 Pantser-geniecompagnie in Wezep.
* Op [20 september](http://nl.wikipedia.org/wiki/20_september) 2007 wordt in een vuurgevecht met [Talibanstrijders](http://nl.wikipedia.org/wiki/Taliban) ten noorden van [Deh Rawod](http://nl.wikipedia.org/wiki/Deh_Rawod) de 20-jarige soldaat Tim Hoogland gedood.[[10]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-9)[[11]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-10)
* Op [3 november](http://nl.wikipedia.org/wiki/3_november) 2007 komt de 21-jarige korporaal Ronald Groen door een bermbom om het leven. Twee andere militairen, een korporaal en een wachtmeester, raken bij dit incident gewond.[[12]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-11)

**[**[**bewerken**](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Task_Force_Uruzgan&action=edit&section=9)**] 2008**

* Op [12 januari](http://nl.wikipedia.org/wiki/12_januari) 2008 komen de 20-jarige soldaat 1e klas Wesley Schol en de 22-jarige korporaal Aldert Poortema bij een vuurgevecht om het leven. Later blijkt dat de twee (vermoedelijk) door eigen vuur om het leven zijn gekomen.[[13]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-12) Wesley Schol werd postuum een [Kruis van Verdienste](http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruis_van_Verdienste_(Nederland)) toegekend.
* Op [18 april](http://nl.wikipedia.org/wiki/18_april) 2008 komen de 23-jarige eerste luitenant Dennis van Uhm en de 22-jarige soldaat Mark Schouwink om het leven door een aanslag met een bermbom. Dennis van Uhm is de zoon van [Peter van Uhm](http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_van_Uhm), die een dag eerder [Dick Berlijn](http://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Berlijn) opvolgde als [Commandant der Strijdkrachten](http://nl.wikipedia.org/wiki/Commandant_der_Strijdkrachten).
* Op [7 september](http://nl.wikipedia.org/wiki/7_september) 2008 komt de 21-jarige soldaat Jos ten Brinke om, nadat het voertuig waarin hij zat op een bermbom reed. Vijf anderen raken gewond, waarvan één ernstig.[[14]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-13)
* Op [19 december](http://nl.wikipedia.org/wiki/19_december) 2008 komt 24-jarige sergeant Mark Weijdt om het leven, nadat hij tijdens een vuurgevecht op een bermbom stapte.[[15]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-14)

**[**[**bewerken**](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Task_Force_Uruzgan&action=edit&section=10)**] 2009**

* Op [6 april](http://nl.wikipedia.org/wiki/6_april) 2009 komt de 20-jarige soldaat 1e klas Azdin Chadli om bij een raketaanval op Kamp Holland, vijf anderen raakten gewond[[16]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-15)
* Op [6 september](http://nl.wikipedia.org/wiki/6_september) 2009 komt 26-jarige korporaal Kevin van de Rijdt uit [Tilburg](http://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg) om. Hij werd gedood tijdens een vuurgevecht (11 uur lokale tijd).[[17]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-16)
* Op [7 september](http://nl.wikipedia.org/wiki/7_september) 2009 sneuvelt de 44-jarige sergeant-majoor Mark Leijsen uit Wezep. Hij kwam rond twee uur lokale tijd om het leven door een aanslag met een geïmproviseerde bom. Van zijn drie gewonde collega's is de toestand stabiel.[[18]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Task_Force_Uruzgan#cite_note-17)

**[**[**bewerken**](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Task_Force_Uruzgan&action=edit&section=11)**] 2010**

* Op [17 april](http://nl.wikipedia.org/wiki/17_april) [2010](http://nl.wikipedia.org/wiki/2010) worden de [marinier](http://nl.wikipedia.org/wiki/Marinier) Marc Harders (23) en de [korporaal der mariniers](http://nl.wikipedia.org/wiki/Korporaal) Jeroen Houweling (29) gedood door een bermbom.
* Op [22 mei](http://nl.wikipedia.org/wiki/22_mei) 2010 wordt de korporaal der eerste klasse Luc Janzen (25) gedood door een bermbom. Een Franse kapitein en een Afghaanse tolk sneuvelen eveneens. Vier andere Nederlandse militairen raken gewond, waarvan twee ernstig.
* Op [17 november](http://nl.wikipedia.org/wiki/17_november) 2010 wordt reserve luitenant kolonel Arts Fons Dur (56) dood gevonden in zijn slaapcontainer. Hij stierf aan de gevolgen van een hartstilstand.

#### Ruim 70 duizend vluchtelingen in Nederland

Op 1 januari 2008 woonden er ruim 70 duizend vluchtelingen in Nederland. Bijna negen op de tien zijn in 2002 of eerder naar Nederland gekomen. Het overige deel heeft zich hier tussen 2003 en 2007 gevestigd. Dat blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek uitvoerde in opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland.

**Vooral veel vluchtelingen uit Afghanistan en Irak**

Ruim 18 procent van de [vluchtelingen](http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/v/vluchteling.htm) die op 1 januari 2008 in Nederland woonden, was afkomstig uit Afghanistan. Zij zijn veelal gevlucht voor de Taliban, die eind jaren negentig steeds machtiger werden. Ook uit Irak zijn veel mensen naar Nederland gevlucht, vooral voor het regime van de Baa’thpartij.

Eind jaren negentig kwamen er veel vluchtelingen uit Angola, de voormalige Sovjet-Unie en voormalig Joegoslavië naar Nederland. In het Afrikaanse Angola woedde eind jaren negentig een burgeroorlog. Ook in de republieken van de voormalige Sovjet-Unie was het toen onrustig. Nadat in het Servische deel van voormalig Joegoslavië een conflict was opgelaaid, vluchtten in 1999 ruim 2 duizend inwoners van voormalig Joegoslavië naar Nederland. Dat was zes keer zo veel als een jaar eerder.

**Mannen oververtegenwoordigd onder vluchtelingen**

Van alle vluchtelingen in Nederland in 2008 was zo’n 60 procent man. Voor bijna alle herkomstlanden was het aantal mannelijke vluchtelingen in 2008 hoger dan het aantal vrouwelijke. Uitschieters waren Sierra Leone en Soedan: van de vluchtelingen uit deze landen waren bijna drie op de vier man. Onder vluchtelingen uit de voormalige Sovjet-Unie waren nagenoeg even veel mannen als vrouwen.

**Vluchtelingen wonen verspreid over Nederland**

In 2008 kwam de spreiding van vluchtelingen over Nederland redelijk overeen met die van de totale bevolking. Bijna de helft woonde in het westen van het land. Vluchtelingen uit Soedan, China en Afghanistan woonden vaker in het westen, terwijl vluchtelingen uit de voormalige Sovjet-Unie, voormalig Joegoslavië, Sierra Leone en Somalië zich vaker in het zuiden hadden gevestigd.

#### Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Het doel van mijn onderzoek is namelijk het bespreken van het relatieve succes of falen van de Nederlandse vredesmissie in Uruzgan.

Deze paper begint met de aanleiding waarom zijn we naar Afghanistan gegaan en dan evalueer ik of dat een juiste beslissing was. Vervolgens kijk ik wat precies de doelstellingen waren. En kijk ik in hoeverre die doelstelling dan gehaald zijn. En dan zal ik een kosten en baten analyse opmaken, waaruit ik vervolgens op een conclusie zal trekken en de vraag zal beantwoorden of de vredesmissie in Uruzgan nou een succes was of dat Nederland juist gefaald heeft.

Wil jij geld verdienen met het schrijven van artikelen zoals deze? Zie Vacatures!

De voornaamste reden dat Nederland begon aan de missie in Uruzgan is omdat de NAVO vroeg of Nederland dat wilde. En dat natuurlijk met de nodige druk. Dat betekent dat je nee mag zeggen, maar je hebt en krijgt op internationaal niveau meer te zeggen als je het wel doet. En bovendien dient deze missie ook Nederlands eigenbelang. Zo zegt ook Hans van Baalen oud VVD Kamerlid;‘'Ik bestrijd de terroristen liever in Tora Bora dan in het Laakkwartier.' Dit betekend dus dat ook Nederland baat had om te strijden tegen het terrorisme. Want Nederland kan net zo goed een terrorisme doelwit worden, als Nederland dat niet al is (Vrijsen 2006). Toen Nederland eenmaal mee deed in Afghanistan met de Operation Enduring Freedom (OEF) missie de gevechtsmissie tegen de Taliban kon het eigenlijk niet gelijk weer weg. En dus bleef Nederland om te helpen Afghanistan weer op te bouwen en stuurde 1100 soldaten extra naar Afghanistan voor de wederopbouw van de provincie Uruzgan. Voor de International Security Assistance Force (ISAF) missie (Vrijsen 2006). Voor Nederland is het geen slechte keuze geweest om deel te nemen aan deze missies. Want door te helpen bij dergelijke missies laat Nederland aan andere belangrijke, en machtige landen in de NAVO, zoals De Verenigde Staten zien dat zij een goede partner is in dergelijke conflicten. En in ruil voor onze deelname aan bijvoorbeeld ISAF krijgen we macht terug dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat oud-minister-president Balkenende uitgenodigd werd voor alle G20 toppen van de afgelopen jaren. Verderop in dit werkstuk zal ik de balans opmaken in hoeverre de voordelen opwegen tegen de nadelen. Maar op het eerste gezicht was het besluit mee te doen met de ISAF niet slecht.

De doelstellingen voor de ISAF-missie zijn volgens de site van de rijksoverheid het ondersteunen van de interim-regering van Afghanistan bij het handhaven van de veiligheid. Dat betekent dat het Nederlandse leger de Afghaanse overheid assisteerde bij het vergroten van de veiligheid en de stabiliteit in Uruzgan, door met de lokale bevolking te werken aan kleinschalige opbouwprojecten. Het Nederlandse leger hielp mee bij het herstellen van de basisinfrastructuur, bruggen, scholen, voorzieningen zij zorgde ook voor schoon drinkwater en medische zorg ( Rijksoverheid 2010).

Een ander doel van de Nederlandse missie was het trainen en versterken van het Afghaanse leger en de Afghaanse politie macht. Dat deden ze zodat uiteindelijk het Afghaanse leger en de Afghaanse politie op eigen kracht zou kunnen blijven voortbestaan en de openbare orde en de veiligheid konden handhaven (Rijksoverheid 2010). Als je de slides van het gastcollege van meneer Brust bekijkt zie je bij alle doelstellingen wat ze precies bereikt hebben. Als je dat bekijkt zie je een behoorlijke waslijst aan van alles dat het Nederlandse leger gedaan heeft in Afghanistan en zo lijkt het alsof de missie in Afghanistan een groot succes is geweest. Het Nederlandse leger heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er een politie trainingscentrum is geopend waar nu al 100 agenten geslaagd zijn. En verder hebben ze bijgedragen aan het realiseren van een professionele politiemacht van 1600 man en een professioneel leger van 3000 man. Ook hebben onze jongens er voor gezorgd dat er scholen zijn gebouwd. Dat voor alle Afghanen medische hulp voor handen is. De Nederlanders hebben ook voor meer en betere landbouw grond gezorgd. En ze hebben de boeren overtuigd saffraan te gaan verbouwen in plaats van de papaver waar onder andere opium van wordt gemaakt. Verder heeft het Nederlandse leger de positie van de vrouw verbeterd. En ook gezorgd voor een betere infrastructuur (Brust 2010).

Maar dit is wat de defensie zegt te hebben gerealiseerd. Maar de critici hebben een andere mening en zeggen dat dit alles een stuk rooskleuriger klinkt dan dat het werkelijk is. Er wordt bijvoorbeeld niets gezegd over het feit dat het te vaak gebeurt dat boeren die samenwerken met het Nederlandse leger zodra het leger even niet in de buurt is de boer met zijn gezin ophangen en zijn eigendommen verbanden. En zo hebben meer dingen die de Nederlanders gedaan hebben zo hun kanttekeningen. Dat blijkt ook uit het artikel van Kamphuis zij zegt dat het beleid dat wordt gevoerd in Uruzgan vaak nadelige effecten heeft. Zij noemt bijvoorbeeld het feit dat geld dat bedoelt is voor ontwikkeling onzorgvuldig wordt uitgeven waardoor er tussen Afghanen gewelddadige conflicten ontstaan, en dat corrupte Afghanen het geld achterhouden. Terwijl dit geld juist bedoeld is om alle Afghanen te helpen. En dit is slechts een van de vele goed bedoelde dingen die negatief uitpakken in de realiteit (Kamphuis 2010)

Oud minister Jan Pronk in een interview met Den Elt van dagblad de Limburger vindt dat de Nederlandse inbreng de vrede in Uruzgan nauwelijks dichterbij heeft gebracht. Hij zegt ook dat de Nederlandse militairen uitstekend werk hebben afgeleverd maar de strategie was volgens Pronk niet goed. De strategie was niet het helpen van de Afghanen maar het strijden tegen de Taliban het strijden voor internationale veiligheid en de veiligheid van de VS. Van opbouw van Uruzgan is niet veel terecht gekomen, maar deze Missie heeft Nederland wel 24 mensenlevens, 140 gewonden en zo’n 2 miljard euro gekost aldus Pronk. [1] Van der Lijn bevestigt in zijn artikel dat het erg moeilijk is om een land te democratiseren, en dat het doel om een van een land een goed functionerend democratie te maken een langzaam transitieproces is dat erg fragiel is. dit betekent dus dat het logisch dat het lijkt dat het Nederlandse leger de vrede weinig dichterbij heeft gebracht. Het Nederlands leger heeft daar naast wel erg veel ervaring opgedaan bij deze vredesmissie in Uruzgan (van der Lijn 2010). Door mee te doen aan deze missie zijn onze soldaten maar ook vooral de leiding gevende militaire veel ervarener geworden.

Als je de voordelen en de nadelen tegenover elkaar zet dan heb je aan de debet zijde dat er in Uruzgan van alles is gerealiseerd zoals beter onderwijs, een betere gezondheidszorg en een betere infrastructuur. Een ander voordeel is dat het Nederlandse leger veel ervaring heeft opgebouwd. Wat in de toekomst heel erg nuttig kan zijn. En dat de Nederlandse regering op internationaal niveau meer te vertellen heeft dan als ze niet had mee gedaan aan de ISAF missie. Aan de credit zijde staan 24 gesneuvelde soldaten en 140 gewonden. En 2 miljard onder de post ‘staatsschuld’. Mijn conclusie is dan ook dat het ons als Nederland veel gekost heeft, en dat onze absolute winst daar niet tegen opweegt maar ik denk wel dat wij in Uruzgan veel goeden dingen hebben gedaan. Je kunt zeker niet zeggen dat de missie van begin tot het eind een groot succes is. Afghanistan is nog bij lange na niet hoe het zou moeten worden, maar is wel verbeterd.

#### Veiligheidssituatie in Afghanistan verslechterd

De veiligheidssituatie in Afghanistan is in de loop van het jaar duidelijk verslechterd volgens de Verenigde Naties. Tegen eind augustus werden maandelijks gemiddeld 2108 incidenten geregistreerd. Dat is een stijging van 39 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat bleek uit rapport van secretaris-generaal Ban Ki-moon aan de VN-Veiligheidsraad.

Het aantal zelfmoordaanslagen is in vergelijking met vorig jaar niet veranderd. Maar het aandeel van complexe aanvallen door zelfmoordcommando's in die periode is met 50 procent toegenomen, luidt het in het rapport.

**ISAF**

Een dergelijk commando had ruim twee weken geleden in Kaboel de Amerikaanse ambassade en het hoofdkwartier van de internationale troepenmacht ISAF aangevallen. Die aanval kon pas na 20 uur geneutraliseerd worden.

In juli (2605) en augustus (2306) lag het aantal incidenten volgens het rapport onder die van juni (2626). In augustus viel de vastenmaand ramadan, waarbij het geweld traditioneel wat afneemt. (belga/sg)

|  |  |
| --- | --- |
| De Nederlandse missie in Uruzgan moet gestopt worden | |
| Argumenten voor | Argumenten tegen |
| * [De psychologische schade opgelopen door soldaten is te hoog](http://www.argumenten.nl/stelling/284/De-psychologische-schade-opgelopen-door-soldaten-is-te-hoog.html) (1-0) * [Nederlanders ter plaatse kunnen niet voorkomen dat zij burgerdoden veroorzaken](http://www.argumenten.nl/stelling/332/Nederlanders-ter-plaatse-kunnen-niet-voorkomen-dat-zij-burgerdoden-veroorzaken.html) * [De financiële kosten van de missie zijn te hoog](http://www.argumenten.nl/stelling/282/De-financi-eumlle-kosten-van-de-missie-zijn-te-hoog.html) (5-3) * [Er is nog geen kabinet dat kan beslissen tot een vervolg van de missie](http://www.argumenten.nl/stelling/3544/Er-is-nog-geen-kabinet-dat-kan-beslissen-tot-een-vervolg-van-de-missie.html) * [De Nederlandse missie in Uruzgan was een succes](http://www.argumenten.nl/stelling/4568/De-Nederlandse-missie-in-Uruzgan-was-een-succes.html) (7-1) * [Het verlies aan Nederlandse soldaten tijdens de Afghanistan missie is te hoog](http://www.argumenten.nl/stelling/283/Het-verlies-aan-Nederlandse-soldaten-tijdens-de-Afghanistan-missie-is-te-hoog.html) (5-4) * [De Uruzgan missie is een vechtmissie terwijl het verkocht is als een opbouw missie](http://www.argumenten.nl/stelling/285/De-Uruzgan-missie-is-een-vechtmissie-terwijl-het-verkocht-is-als-een-opbouw-missie.html) (1-2) * [Al-Qaida is een Amerikaanse uitvinding](http://www.argumenten.nl/stelling/386/Al-Qaida-is-een-Amerikaanse-uitvinding.html) * [De Afghaanse bevolking wil onze hulp niet](http://www.argumenten.nl/stelling/1555/De-Afghaanse-bevolking-wil-onze-hulp-niet.html) * [Niemand in Afghanistan zit te wachten op het ingrijpen van het Nederlandse leger](http://www.argumenten.nl/stelling/533/Niemand-in-Afghanistan-zit-te-wachten-op-het-ingrijpen-van-het-Nederlandse-leger.html) (1-1) * [Het aantal frontlijnen waar Nederlanders in Afghanistan mee te maken hebben neemt toe](http://www.argumenten.nl/stelling/1204/Het-aantal-frontlijnen-waar-Nederlanders-in-Afghanistan-mee-te-maken-hebben-neemt-toe.html) (1-1) * [De NAVO missie in Afghanistan stimuleert de wereldwijde drugshandel](http://www.argumenten.nl/stelling/866/De-NAVO-missie-in-Afghanistan-stimuleert-de-wereldwijde-drugshandel.html) * [Buitenlandse strijdkrachten hebben in Afghanistan nooit kunnen winnen](http://www.argumenten.nl/stelling/287/Buitenlandse-strijdkrachten-hebben-in-Afghanistan-nooit-kunnen-winnen.html) (2-0) * [Nederland fungeert in Uruzgan als bezettingsmacht](http://www.argumenten.nl/stelling/1585/Nederland-fungeert-in-Uruzgan-als-bezettingsmacht.html) | * [De NAVO verzocht Nederland de missie te verlengen](http://www.argumenten.nl/stelling/2785/De-NAVO-verzocht-Nederland-de-missie-te-verlengen.html) (0-1) * [Als Nederland nu terugtrekt worden de Afghanen aan hun lot overgelaten](http://www.argumenten.nl/stelling/286/Als-Nederland-nu-terugtrekt-worden-de-Afghanen-aan-hun-lot-overgelaten.html) * [De bevolking wil onze hulp wel, maar is bang door een paar extremisten met veel macht](http://www.argumenten.nl/stelling/2569/De-bevolking-wil-onze-hulp-wel-maar-is-bang-door-een-paar-extremisten-met-veel-macht.html) * [We behoren tot de rijkste en welvarendste landen op de wereld, dit moeten we willen delen](http://www.argumenten.nl/stelling/2568/We-behoren-tot-de-rijkste-en-welvarendste-landen-op-de-wereld-dit-moeten-we-willen-delen.html) * [Terroristen krijgen bij terugtrekking van het Nederlandse leger weer een kans](http://www.argumenten.nl/stelling/333/Terroristen-krijgen-bij-terugtrekking-van-het-Nederlandse-leger-weer-een-kans.html) * [Nederland zou de NAVO in de steek laten door de missie te beeindigen](http://www.argumenten.nl/stelling/293/Nederland-zou-de-NAVO-in-de-steek-laten-door-de-missie-te-beeindigen.html) * [Het Nederlandse leger doet nuttige ervaring op](http://www.argumenten.nl/stelling/1197/Het-Nederlandse-leger-doet-nuttige-ervaring-op.html) * [Nederland moet met deze missie solidariteit met de Afghaanse bevolking tonen](http://www.argumenten.nl/stelling/1586/Nederland-moet-met-deze-missie-solidariteit-met-de-Afghaanse-bevolking-tonen.html) * [De Uruzgan missie stopt op 1 Augustus 2010](http://www.argumenten.nl/stelling/1207/De-Uruzgan-missie-stopt-op-1-Augustus-2010.html) (3-2) * [President Karzai van Afghanistan verzoekt Nederland om te blijven](http://www.argumenten.nl/stelling/1195/President-Karzai-van-Afghanistan-verzoekt-Nederland-om-te-blijven.html) * [Nederland zou de VN in de steek laten door de missie te beëindigen](http://www.argumenten.nl/stelling/1196/Nederland-zou-de-VN-in-de-steek-laten-door-de-missie-te-be-eumlindigen.html) * [Nederland zou de VS in de steek laten als de missie stopt](http://www.argumenten.nl/stelling/1589/Nederland-zou-de-VS-in-de-steek-laten-als-de-missie-stopt.html) |

#### Afghanistan: argumenten vóór en tegen

De regeringspoging om een nieuwe, wel degelijk militaire, missie naar Afghanistan te sturen, valt nogal verkeerd onder veel mensen. “Partijen die zich uitspreken tegen een nieuwe missie in Afghanistan, doen het goed bij de kiezer. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat tegenstanders als PvdA, SP en PVV er zetels bij krijgen. Regeringspartijen VVD en CDA leveren juist zetels in.” De weerzin van veel mensen tegen deze Afghanistan-politiek van het kabinet-Rutte is positief. Maar veel van de argumenten waarmee tegenstanders hun ‘nee’ onderbouwen, schiet te vaak zeer ernstig tekort. Voorstanders wringen zich intussen in de meest bizarre bochten om het volgende koloniale bezettingsavontuur te rechtvaardigen. Laten we daar eerst eens naar kijken.

Hier hebben we bijvoorbeeld de heer Ormel, kamerlid van het CDA. Hij ziet “drie belangrijke redenen” om ja te zeggen. Komen ze. “We moeten erheen om te voorkomen dat het weer een broeinest van terrorisme wordt.” Dat zet de boel op zijn kop: één van de redenen dat gewapende groepen uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië aanslagen, eventueel ook in een land als Nederland, zouden plegen is nu juist het feit dat Nederland meehelpt aan de bezetting van een land als Afghanistan. Nederlandse troepen in Afghanistan zijn een aanmoediging, een extra trigger voor terrorisme dat ook Nederlandse doelwitten kan raken. Bezetting triggert terrorisme, een terrorisme dat dan weer een excuus wordt voor voortdurende bezetting. Als Ormel geen aanslagen vanuit Afghanistan wil, dan dient hij tegen elke Westerse, ook Nederlandse, militaire aanwezigheid in Afghanistan pleiten.

Ormel’s tweede argument. “Ee moeten erheen (…) omdat het één van de armste landen in de wereld is, waar vrouwen ongelijk woprden behandeld”… Hoe gaat een nieuwe missie het arme Afghanistan minder arm maken, mijnheer Ormel? Het is maar een vraag. Hij misbruikt hier vooral ook het verlangen naar gelijke rechten van vrouwen. Als die gelijkheid hem interesseert, zou hij zich daar eens wat harder voor kunnen maken in Nederland zelf. Militaire interventie in Afghanistan dient geen vrouwenbevrijding. In de eerste plaats al niet omdat die interventie plaatsvindt aan de kant van de regering-Karzai en het bestaande bestel. Regering en bestel werken met wetgeving die vrouwenonderdrukking op allerlei manieren in de hand werkt. Verkrachting binnen het huwelijk is bijvoorbeeld al niet eens strafbaar. Wie dit bewind steunt, ondersteunt daarmee vrouwenonderdrukking. Het wezenlijke verschil tussen Karzai en de Taliban ligt in de pro-Westerse houding van de eerste, de tactisch anti-Westerse houding van de tweede. Inhoudelijk is er op sociale thema’s als vrouwenrechten niet zo heel veel verschil tussen de strijdende partijen.

Principiëler is nog een ander argument. Vrouwenrechten in Afghanistan zijn precies even belangrijk als waar ook ter wereld. Het idee dat ongelijke positie van vrouwen ‘nu eenmaal past in hun cultuur’ is neerbuigend en racistisch. Maar die rechten zijn niet met een buitenlandse interventie op te leggen of af te dwingen. Ook voorstanders van de Russische bezetting tussen 1978 en 1989 verwezen naar progressieve waarden als vrouwenrechten, die door de seculiere, zogenaamde communistische autoriteiten zouden worden doorgevoerd. Het werkte echter andersom. Vrouwenrechten werden nu door zeer veel Afghanen niet alleen gezien als strijdig met tradities, maar ook nog eens als buitenlandse import, afgedwongen met bombardementen en beschietingen, arrestaties en martelingen. Dat was juist weer koren op de molen van de hardste fundamentalisten, die de strijd tegen vrouwenrechten onderdeel maakten van de strijd tegen de Russische bezettingsmacht.

Deze dynamiek is er nu ook. Vrouwenrechten die met NAVO-bommen en straaljagers wordt opgelegd – en ook via het paramilitaire apparaat dat in Afghanistan ‘politie’ heet, de macht van Karzai ondersteunt en door de komende Nederlandse missie versterkt zou moeten worden – zijn daarmee door bezetting besmette vrouwenrechten. Het is dé manier om de Taliban en vergelijkbare groepen een extra troef in handen te spelen, juist ook tegen authentieke voorstanders van vrouwenbevrijding die er in Afghanistan óók zijn. Wie vrouwenrechten wil zien groeien in Afghanistan, dient zich frontaal en volledig tegen de Westerse bezetting te keren en dus néé te zeggen tegen een nieuwe Afghanistan-missie.

Dan de derde reden van Ormel. Hou je vast. “We moeten erheen (…)omdat alle EU-lidstaten er bij zijn betrokken.” Kan het bespottelijker, conformistischer ook? Als alle lidstaten van de EU een domme en/of criminele politiek voeren, moeten we dan ook maar over ons kant laten gaan dat de regering van lidstaat Nederland ons daarin meesleept? Blinde bondgenootschappelijke loyaliteit, daar komt het op neer. Ormel zegt ook nog: “De politiemissie kan alleen maar slagen als de NAVO-troepen er ook zitten. Dan moeten we daar zelf ook aan bijdragen. Als je tegen de NAVO-missie bent moet je maar uit de NAVO stappen.” Een uitstekend idee, mijnheer Ormel. Ik zeg dan ook néé tegen de missie én nee tegen het hele NAVO-bondgenootschap.

Maar nog even Ormel: “Wij zijn voor onze eigen veiligheid afhankelijk van onze bondgenoten. Dat betekent ook dat we aan gezamenlijke missies mee moeten doen. Anders verliezen we aan invloed.” Daar gaat het dus om: invloed behouden, wellicht om weer eens een hoge internationale functie in de wacht te slepen, of om handelsvoordelen of andere gunstige effecten voor de B.V. Nederland binnen te slepen. Met het welzijn van gewone Afghanen heeft het uiteindelijk niets temaken – behalve in die zin dat gewone Afghanen er méér bezetting door te incasseren krijgen.

Als dit het beste is wat voorstanders aan argumenten te bieden hebben, dan zou het dwarsbomen van de missie een makkie moeten worden, althans ideologisch. Helaas wordt dit dwarsbomen enigszins gehinderd door zwakheden in de argumentatie van tégenstanders van de missie. PvdA-chef Cohen heeft aangegeven dat zijn partij “onmogelijk steun” kan geven aan de missie. “De partij blijft tegen militaire inzet en vindt dat het deel dat onder de NAVO valt uiteindelijk ‘gewoon wordt ingezet voor (para)militaire taken.’”

Dat is een valide, maar ontoereikend, bezwaar. Ook als er geen militairen meegingen, als er enkel politietrainers gestuurd werden, da nóg was dit een bezettingsmissie en daarmee verwerpelijk. Dat de bescherming van politietrainers eventueel zonder Nederlandse militairen dan maar aan Duitse militairen wordt overgelaten, verandert ook niets wezenlijks: er blijft een militaire dynamiek in zitten. Het versterken van een politiemacht die feitelijk een soort paramilitaire macht in dienst van het Karzai-bewind is, verdient geen steun. Sietze Bosgra maakt in een mooi opiniestuk duidelijk dat het hier om ‘oorlogspolitie’ gaat – veel slechter bewapend dan soldaten, daardoor veel kwetsbaarder, maar met een verder vergelijkbare militaire taak. Veel van de agenten deserteren ook vrij snel. “Aangenomen mag worden dat velen naar de Taliban overlopen, of hun wapens aan de Taliban verkopen.” De VS wil deze politiemacht vabn 100.000 naar 134.000 mensen uitbreiden. Nogmaals, het versterken van déze politiemacht – en daar gaat de voorgestelde missie over – verdient geen enkel krediet, geen enkele steun of positieve waardering.

De tekortkoming in de PvdA-oppositie zien we helaas terug in de argumentatie vanuit de SP. Harry van Bommel, SP-kamerlid, zegt op zich terecht: “deze operatie ondersteunt een van de partijen in de oorlog.” Maar tegen het “opbouwen van een veiligheids apparaat” op zichzelf heeft hij geen bezwaar, als het maar ná een conflict gebeurt, niet tijdens. Dat zo’n veiligheidsapparaat ook in ‘vredestijd’ de machthebbers ondersteunt, en dat je met een politiemissie ook zonder militaire component die machthebbers helpt, laat de SP als argument helaas liggen. En als de regering net gedaan zou krijgen dat Duitsland voor de beveiliging zorgt, zodat Nederland alleen maar politietrainers en geen militairen hoeft te sturen – is de SP dan wél voor zo’n missie? Ik hoop maar van niet maar ik ben er helemaal niet gerust op, en dat is zacht gezegd.

Wat de SP gunstig onderscheidt van bijvoorbeeld de PvdA is dan ook niet zozeer haar argumentatie tegen de missie. Wat de SP positief onderscheidt is hoe ze met haar afwijzing van de missie omgaat: ze ondersteunt die afwijzing met actie buiten het parlementaire- en media-circuit – vandáág. Die actie verdient deelname, juist ook van niet-SP-ers. Maar, juist ook als we aan die actie deelnemen, blijft het des te meer nodig om een radicaler néé, een afwijzing van élke steun aan bezetting, naar voren te brengen.

De nieuwe commandant en civiel vertegenwoordiger van Task Force Uruzgan (TFU), brigadegeneraal Kees van den Heuvel en de heer Jennes de Mol, en hun gemeenschappelijke staf zijn deze week bezig met de oefening Uruzgan Integration. Dit is de laatste oefening voor hun vertrek naar Uruzgan in januari 2010. Daar leiden ze van februari tot en met juli 2010 de ISAF-inspanningen.

Om de samenwerking zo goed als mogelijk te oefenen doen deze oefening delen van het Provinciaal Reconstructie Team 9 en een ISTAR-inlichtingeneenheid mee. Deze eenheden vertrekken pas in maart naar Uruzgan.

**Volste vertrouwen**

Brigadegeneraal van den Heuvel en civiel vertegenwoordiger De Mol over de oefening: “Deze oefening vormt voor ons een belangrijk onderdeel van ons voorbereidingstraject op de uitzending. Alles wat we de afgelopen maanden hebben getraind komt in deze oefening samen. Wij zijn heel tevreden met de inzet en kwaliteit van onze mensen. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat wij, dankzij onze voorgangers, de tot nu toe behaalde successen op het gebied van veiligheid, goed bestuur en ontwikkeling kunnen voortzetten. Dankzij dit realistische oefentraject zijn wij straks in staat om als een professioneel team een bijdrage te leveren aan het ondersteunen van de bevolking en autoriteiten van Uruzgan.”

**Realistische scenario’s**

“Tijdens de oefening Uruzgan Integration worden de laatste puntjes op de i gezet om de Staf TFU en het PRT voor te bereiden op hun missie”, aldus brigadegeneraal Theo Vleugels van het Opleidings en Trainingscommando van de Koninklijk Landmacht. Aan de oefening doen 350 militairen en enkele burgers mee. Hiervan worden uiteindelijk 170 mensen echt getraind voor de aankomende missie.

**Actuele ervaring**

Vleugels geeft aan “We trainen de staf door gebruik te maken van scenario's met daarin situaties die zich daadwerkelijk in Afghanistan afspelen. Met behulp van collega-militairen en burgers die onlangs zijn teruggekeerd uit Afghanistan zijn we in staat de meest actuele ervaring over te brengen op de nieuwe lichting. De actuele ervaringen vormen de basis voor het dynamische script van Uruzgan Integration. Afhankelijk van het optreden van de TFU kan de oefenleiding bijsturen om gewenste oefendoelstellingen te bereiken. In combinatie met een intensief opwerktraject zijn zij met dit flexibele trainingstraject op de best mogelijke manier voorbereid op hun missie.

De afgelopen 2 weken oefenden militairen van alle krijgsmachtdelen gezamenlijk voor hun aanstaande missie in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan. De 17de oefening Uruzgan Integration was succesvol en stond in het teken van ervaringen uitwisselen tussen de recent teruggekeerde eenheden en de aankomende lichting.

Naast de ervaringsuitwisseling en samenwerking ging het bij de deelnemende eenheden van de landmacht, mariniers, luchtmacht en marechaussee, ook om het op elkaar afstemmen en testen van procedures. Dit alles gebeurde in een zo realistisch mogelijke setting.

**Task Force**

De meeste deelnemers aan Uruzgan Integration gaan in Afghanistan aan de slag in de Battlegroup, het Provinciaal Reconstructie Team en in de geniecompagnie. Samen vormen deze eenheden de zogeheten Task Force (TFU). De TFU helpt de lokale overheid bij de wederopbouw van Uruzgan, en het handhaven van veiligheid en stabiliteit.

**Ervaringen**

De ervaringen van oud Uruzgan-gangers werd gebruikt om de nieuwe lichting goed voor te bereiden op hun taak in Afganistan. “Letterlijke alles werd uit de kast gehaald en op ons dak gegooid”, zei een van de deelnemende militiaren. “Ik hoop dat niet elke dag in Uruzgan zo heftig en intens gaat worden als de afgelopen weken.” Een van de trainers stelt hem gerust: “Niet elke dag, maar als je een dergelijk dag hebt dan weet ik zeker dat je je hand er niet voor omdraait. Je hebt de ervaringen van deze oefening in je achterhoofd.”

Omroep MAX en de thuisfrontorganisaties van Defensie organiseren voor de tweede keer Missie MAX. Dit groetenprogramma, speciaal voor het thuisfront van militairen die tijdens de feestdagen zijn uitgezonden, wordt aanstaande zaterdag in de Utrechtse Jaarbeurshallen opgenomen.

De relaties kunnen zaterdag een persoonlijke dvd-boodschap inspreken, die voor de feestdagen wordt opgestuurd naar de verschillende missiegebieden, zoals Afghanistan, Bosnië, Irak en Soedan. Ver van familie en vrienden moeten werken, is al lastig genoeg. Tijdens de feestdagen weegt het gemis extra zwaar en dat geldt natuurlijk ook voor de achterblijvers. Samen met de thuisfrontorganisaties maakt Defensie daarom veel werk van de komende feestdagen; van een kerstdiner in Uruzgan tot Missie Max. Defensie doet er alles aan de afstand zo klein mogelijk te maken.

**Bekende Nederlanders**

Naast relaties spreken ook tal van bekende Nederlanders een boodschap in. Jan Slagter, directeur van omroep MAX, bezoekt samen met de zanger Hansen Tomas Afghanistan en Bosnië om een aantal van deze groeten persoonlijk te overhandigen. Het thuisfront kan zaterdag naast het inspreken van de boodschap ook genieten van optredens van Jan Smit, Nick & Simon, Thomas Berge, Hansen Tomas, Jannes, de Johan Willem Friso Kapel & Linda Wagenmakers, Albert West, Antje Monteiro, Marga Bult, Dominique Vos en Berget Lewis.

De Redeployment Taskforce (RDTF), de eenheid die het Nederlandse materieel vanuit Uruzgan naar Nederland gaat brengen, heeft vrijdag de grote oefening Uruzgan Integration afgerond. Twee weken lang oefenden ruim 1400 militairen van de landmacht , versterkt met een compagnie mariniers en helikopters, op mogelijke situaties in Afghanistan.

Hoewel nog niet bekend is welke eenheden er straks precies mee gaan, hebben alle eenheden die mogelijk een rol krijgen meegetraind. De exacte omvang en samenstelling van de RDTF hangt af van de coalitiepartner die de leidende rol van Nederland gaat overnemen. Zodra dit duidelijk is, kan in overleg met dit land en de Afghanen worden bepaald wat wordt achtergelaten, wat meegenomen en wat opgeruimd.

Brigadegeneraal Jan Broeks, commandant RDTF, omschreef het als volgt: “We plannen, werken en leven met onzekerheden. Dit geldt voor elke militair van de RDTF, van hoog tot laag, maar ook voor hun thuisfront.” De vele bezoekers aan de oefening, zoals de minister, de Commandant der Strijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, Tweede Kamerleden en journalisten, ervoeren dat de militairen, ondanks de onzekerheden, met veel enthousiasme en gedrevenheid hun functies vervullen.

**Schikken voor het geheel**

Een speerpunt deze oefening was het afstemmen van de onderlinge samenwerking. Iets dat cruciaal is bij de aankomende grote logistieke operatie. “Soms moet een eenheid zich even schikken naar de wens van een ander, zodat deze andere eenheid zijn taak optimaal kan uitvoeren. Het mooie was dat men kon zien dat dit eerst hinderlijk lijkt, maar dat uiteindelijke duidelijk wordt dat het de uitvoering van de operatie ten goede komt”, legde een tevreden generaal Broeks uit. “Alle essentiële facetten van een militaire operatie: commandovoering, manoeuvre, vuurkracht, bescherming, inlichtingen en verzorging, zijn de revue gepasseerd.” Ook specifieke taken rond de redeployment werden geoefend. Zoals het verplaatsen in grote konvooien met beveiliging en alles wat erbij komt kijken. Tijdens de redeployment uit Afghanistan wordt een deel van het zware materieel over de weg vervoerd.

**Inventarisatieteam**

De voorhoede van de RDTF is al ingevlogen en inmiddels bezig met het inventariseren van het aanwezige materieel: waar staat het precies, hoe is de technische staat en waar moet het heen. Vergelijkbaar met een normale verhuizing moeten de militairen weten wat ze straks uit welke kamer inpakken en alle dozen van de juiste stickers voorzien.

In Uruzgan volgen de uitgezonden militairen het wereldkampioenschap voetbal niet alleen via de satellietverbinding, ze houden zelf ook hun eigen WK. Het WK Uruzgan bestaat uit een groot voetbaltoernooi en daarnaast uit spellen in de disciplines hooghouden, doelschieten en gatenbordschieten.

Aan het WK Uruzgan doen 22 Nederlandse, Amerikaanse, Afghaanse, Australische, Singaporese, Franse en Slowaakse teams mee. Generaal Hamid, de commandant van de vierde brigade van het Afghaanse leger, was bij de aftrap aanwezig. De tribunes zaten vol met militairen van de Afghan National Army. Tijdens de eerste wedstrijd van het WK Uruzgan won Nederland met 1-0 van Afghanistan.

**Organisatie**

Sportinstructeur sergeant Rik organiseerde het WK Uruzgan. “Voordat ik op uitzending ging wist ik natuurlijk al dat het WK tijdens deze periode zou worden gespeeld. Ik wist al meteen dat ik een WK Uruzgan wilde organiseren. Zelf ben ik groot voetbalfan en het WK is zo’n speciaal evenement, dat ik er tijdens de uitzending zeker aandacht aan moet besteden. De militairen volgen nu niet alleen het WK, maar spelen ook zelf in internationaal verband.”

**Goede doelen**

De teams betalen een klein bedrag voor hun deelname aan het toernooi. Ook worden in de ‘Dutch Fan Shop’ onder meer pennen, stickers, t-shirts en sleutelhangers verkocht . De helft van de opbrengst gaat naar de stichting Spieren voor Spieren en de andere helft is voor SOS Kinderdorpen/Worldcoaches.

Kinderdorpen/Worldcoaches begeleidt wereldwijd kinderen die er alleen voor staan. Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte. Onder het motto ‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren' ondersteunen de militairen in Uruzgan de doelstellingen van deze stichting.

De Veluwe is tot 8 februari ‘Klein Uruzgan’. Tot die datum houdt Defensie daar de grootscheepse oefening ‘Uruzgan Integration’. Militairen van alle krijgsmachtdelen bereiden zich daarin gezamenlijk voor op hun aanstaande plaatsing in de roerige Zuid-Afghaanse provincie.

Uruzgan Integration staat vooral in het teken van samenwerking. Die is nodig omdat de oefenende militairen van verschillende krijgsmachtdelen komen. Ze reizen in de loop van deze winter naar Uruzgan om daar de plek in te nemen van hun collega’s van het huidige Nederlandse contingent.

Het gros van de deelnemers aan Uruzgan Integration gaat in Afghanistan aan de slag in de Battle Group, het Provinciaal Reconstructieteam en in de geniecompagnie. Samen vormen deze eenheden de zogeheten Task Force (TFU). Die helpt de lokale overheid bij de wederopbouw van Uruzgan, en het handhaven van veiligheid en stabiliteit.

Om de trainende militairen goed beslagen ten ijs te laten komen, maken de organisatoren van Uruzgan Integration gretig gebruik van ervaringen van militairen die in Uruzgan gewerkt hebben. Alle registers gaan open om maar niets aan het toeval over te laten. Het opsporen en onschadelijk maken van bermbommen en het leren reageren op aanslagen staan met stip genoteerd. Ook is er sprake van luchtsteun van helikopters en F-16’s van de luchtmacht en grootscheeps medische evacuaties met gewonden, gespeeld door leden van de Landelijke Organisatie tot Uitbeelding van Slachtoffers (LOTUS). Verder komen er tolken aan te pas en laten vertegenwoordigers van de media zich zien.

De hoeveelheid mens en materieel in Uruzgan Integration is overweldigend. Enkele getallen: 1500 militairen; zeshonderd auto’s en andere voertuigen; veertien oefenterreinen; vier oefendorpen; vliegtuigen en helikopters. Om van de eenheden die op de achtergrond een rol spelen nog maar te zwijgen. Zo leveren vijf landmachtbrigades een aandeel. Als ‘hofleverancier’ van Uruzgan Integration fungeert 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.