**Guinee-Bissau in 2014 en een vooruitblik op 2015.**

Wat eind 2013 al verwacht werd, werd bewaarheid: Guinee-Bissau kon in 2014 de zoveelste zwarte bladzijde omslaan. Na een paar keer uitstel waren er verkiezingen in april. De PAIGC bleef de grootste partij. Domingos Simões Pereira had vlak daarvoor de interne PAIGC verkiezing van Partijleider gewonnen. Op het Congres van Cacheu versloeg hij Braima Camará overtuigend (61%-39%). Nadat hij die prijs op zak had begon meteen de verkiezingscampagne voor het Parlement. Met 58 van de 102 zetels kreeg de PAIGC een comfortabele meerderheid. Met het vormen van een regering moest gewacht worden totdat de nieuwe President van het land bekend was. Dat gebeurde in juni toen Mario Vaz (kandidaat van de PAIGC) in een tweede ronde won van Nuno Nabiam (onafhankelijk). Dat “onafhankelijk” van Nuno moest met een korrel zout genomen worden. Hij werd tijdens zijn campagne fanatiek gesteund door Kumba Yala, de ex-President van het land (afgezet bij een staatsgreep in 2003) en ex-President van de PRS, de één na grootste partij van het land. Kumba Yala overleed aan een hartaanval tijdens de campagne. De PRS was nog verder verdeeld. Naast de officiele PRS Presidents-kandidaat Abel N’Cada deed ook Jorge Malu, lid van het hoofdbestuur van de PRS mee, die zijn geluk beproefde als onafhankelijk. Hoe dan ook, het was verrassend te zien dat ondanks die verdeeldheid, de PRS in het Parlement zetels won en de PAIGC, die zich sterk verenigd opstelde, zetels verloor. Zoals het altijd gaat bij veel verkiezingen in Afrika, gaat het om de personen die kandidaat staan en niet om programma’s.

Begin juli benoemde President Mario Vaz, Domingos Simões Pereira tot Eerste Minister. Dat er ondanks die absolute meerderheid van de PAIGC in het Parlement andere partijen zouden worden uitgenodigd om Ministers te leveren, was wel de verwachting, maar dat er zelfs een partij was die géén zetels had in het Parlement een Minister leverde, was wel een verrassing.

Al snel ontdekte de nieuwe regering de puinhoop die de Overgangsregering had achtergelaten. De vertrekkende ploeg liet een gat achter van bijna EUR 80 miljoen ! Hoe dat aan te vullen ? De “noodhulp” van de Europese Unie was aangekondigd in juli, maar zou niet arriveren tot december. Oost Timor was sneller. Die droeg al in augustus een steentje bij: $ 5 miljoen. Om vertrouwen te winnen wilde de nieuwe regering snel actie. Twee maandsalarissen werden er in augustus betaald van geleend geld van de commerciele banken. Vanaf toen kon het land de ambtenaren maandelijks betalen. Gezien de drukte in de winkels rond de Kerst en Oud/Nieuw mag geconcludeerd worden dat ook december op tijd betaald is en dat de economie in de lift zit.

Twee maanden na het aantreden van Mario Vaz, werd coupleider Antonio Indjai met pensioen gestuurd. Pas drie maanden later was hij weer even in het nieuws: hij was boer geworden en had niets meer met de politiek of het leger te maken, zo zei hij in een interview met de Portugese televisie.

Botche Candé was de eerste minister die het veld moest ruimen. Met een grote karavaan aan auto’s reed hij een gebied binnen tegen de grens van Senegal. Daar werden ze door zwaar bewapende Cassamance rebellen tegen gehouden ! Botche Cané liet de rebellen (die gewoon Criolo spreken en kinderen op school in een dorp in de buurt hebben) weten dat ze binnen drie dagen weg moesten zijn. Maar misschien was de karavaan helemaal niet (meer) in Guiné-Bissau en waren ze ongemerkt de grens over gegaan ? Niemand had er een kaart bij zich en ook had niemand er aan gedacht een GPS apparaatje mee te nemen. Door al dat geklungel was de President ontstemd en werd Botche gevraagd zijn ontslag in te dienen.

Wat gaat 2015 brengen ? Veel ! Er staat een “Ronde Tafel Conferentie” op het programma voor de maand februari. Die zal worden gehouden in Brussel. Er zijn nog geen echte verwachtingen uitgesproken, maar het land zal na 15 jaar van instabiliteit, slecht bestuur, staatsgrepen, moordpartijen, etc. iets van EUR 1 miljard nodig hebben de komende 4 jaar tot een stabiele staat met een werkende economie te komen. Het onderwijs is niet op orde, de landbouwproductie moet omhoog, de gezondheidsvoorzieningen zijn slecht (als de Ebola dit land alsnog bereikt, zal de ramp hier groter zijn dan in Sierra Leone !), de infrastructuur ligt in puin (de straten van Bissau zijn daar een goed voorbeeld van) en het leger moet dringend hervormd worden (zeg maar meer dan de helft minder). De energie voorziening is overal slecht of niet bestaand. Het Justitiele apparaat is een ramp. De haven van Bissau moet uitgebaggerd worden want nu kunnen alleen kleinere schepen aanleggen. Er zullen vanaf 2015 grote investeringen gedaan moeten worden.

Jan van Maanen.