**Water in Gaza**

Gaza stond altijd bekend om zijn heerlijke water. Er lagen grote reserves opgeslagen diep onder de grond en er waren prachtige bronnen. Ik kom al tientallen jaren in het gebied en heb in de aflopen decennia de citrus-en olijfboomgaarden en lange lanen met geurige bomen zien verdwijnen. De oude olijfbomen werden, als ze niet werden vernietigd, te koop aangeboden in het buurland. De ‘tactiek van de verschroeide aarde’ werd losgelaten op een dichtbevolkt gebied. Waar vroeger de landerijen doorliepen tot in Israel, beginnen ze daar nu pas. *Self fulfilling prophesy* heet dat.

Het wordt moeilijker en moeilijker om binnen te komen. Aan een verblijf in Gaza zitten nu ondoorgrondelijke risico’s. Fruitstalletjes laten bergen van druiven zien en mensen lachen vriendelijk. Heerlijk denk ik, ik neem straks een arm vol mee voor de familie waar ik logeer. Tot mijn verbazing wordt er niet van gegeten. Later kom ik erachter dat er zo veel verkeerde spullen op en in de druiven zitten, dat je er goed ziek van kunt worden als je flink dooreet.

In mijn onderkomen zie ik dat er bruin water uit de kraan komt. Elektriciteit wordt maar een paar uur per dag geleverd. De thermometer kruipt omhoog naar de 40 graden Celsius. De strijd om te overleven is begonnen!

Mijn familie geeft al haar geld uit aan de kinderen en volwassenen, die constant naar het ziekenhuis gaan omdat ze darm- en maagklachten hebben. De VN legt ‘s avonds water en meel op centrale plekken in de steden en dorpen. Ik drink alleen water uit flessen. Ik poets er ook mijn tanden mee.

In de tijd van de joodse nederzettingen werd er veel sla, kool en chrysanten verbouwd, vooral voor de export naar veilingen in Nederland. Het wegpompen van diep water is toen heel voortvarend ter hand genomen. Zelfs het prehistorisch water werd opgepompt. Deze laag komt nooit terug. Het resultaat van al het wegpompen is dat veel water zout is geworden en onbruikbaar. “Water” – de volgende wereldoorlog zal er waarschijnlijk over gaan. Ik blijf weg van de kraan en drink alleen koffie en thee, maar de dag na aankomst zwellen mijn benen en die van mijn zoon zo op dat we onze pyjama’s niet aan kunnen. We worden gestoken, mannen met messen rennen rond in onze ingewanden. We weten het al, dit zal nog 6 weken duren.

97 procent van het drinkwater in Gaza is verontreinigd

Rioolwaterzuiveringsinstallaties vallen uit door stroomstoringen, waardoor het rioolwater direct in de zee wordt geloosd. Vissers mogen tot maar maximaal 9 km uit de kust vissen. Dit betekent dat ze grote kans lopen om met besmette vis thuis te komen. De zee die verkoeling moet bieden in de hete zomer is een gevaarlijke plek geworden. Je eigen zuiveringsinstallatie (je nieren) heeft het hier hard te verduren en op goede hulp kun je niet rekenen. Door het gebrek aan elektriciteit en een te grote vraag kunnen de dialyse-apparaten het werk niet aan. Dit resulteert in bovenmatig lijden en vroegtijdig sterven.

Mensen in ziekenhuizen lopen grote kans op infecties en kunnen bijna niet meer herstellen na medische ingrepen. In combinatie met het tekort aan medische spullen is dit dé cocktail voor een epidemie.

Eind december 2017 bracht de WHO een speciaal rapport uit over de onhoudbare situatie in de Gazastrook. De VN schreef al in 2012 dat Gaza in 2020 onleefbaar zou zijn. Dat is nu, en het is waar.

Hendrik van der Steen