ISKUSTVO
DRUGE GENERACIJE
U VELIKOJ BRITANIJI

Tania Valerie
RAGUŽ
Ovo izlaganje djelomično se zasniva na osobnom iskustvu iseljenice druge generacije, rođene u Engleskoj koja se vratile živjeti u Hrvatsku.

Može se reći da, ako usporedimo većinu hrvatske dijasporne u svijetu s dijasporom u Velikoj Britaniji, vidljivo je da je situacija britanske dijasporne atipična. Zašto atipična? — među ostalim i zbog toga što ima vrlo malo Hrvata i raspršeni su po cijeloj Velikoj Britaniji.

Prema službenim podacima, u Velikoj Britaniji, ima samo 850 Hrvata — a pretpostavlja se da ima čak 5.000 Hrvata koji u njoj žive. Od ovih 850 Hrvata o kojima se zna, većina živi u okolici Londona.

Atipičan je i sastav hrvatske emigracije koji je u Britaniji u dobrom dijelu sačinjen od visokoobrazovanih kadrova, a ne kao u Europi, gdje su pretežno nekvalificirani ili kvalificirani radnici.

Emigracija je u Englesku iz Hrvatske dolazila u tri nvrata: prvi su stizali za vrijeme Drugog svjetskog rata, druga je skupina uslijedila sedamdesetih godina, a treća nakon 1991. godine.

Pretpostavlja se da su Hrvati koji žive u Engleskoj 10 ili više godina u cijelosti uklonjeni u način života, običaje i jezik Engleske, jer je to jedan od uvjeta potpune prihvaćenosti i boljeg snalaženja u novim okolnostima. Poznate je i broj od 30 Hrvata koji žive u Irskoj, a koji su uspjeli aktivno raditi na utemeljivanju i brojnim akcijama hrvatsko-irskih udruženja.

Razlozi nepouzdanosti podataka o broju Hrvata, ali i drugih emigranata su dijelom i u načinu vođenja statističkih podataka od strane britanskih vlasti (npr. klasificiraju ih po rasi ili po regijama iz kojih dolaze, ali i to čine nesustavno za naše poimanje).

Godina 1991. predstavlja prilikomu u načinu organizacije života Hrvata koji žive u Velikoj Britaniji. Do tada nije postojao veliki broj društava u kojima bi se Hrvati sus-

Najveći problem hrvatske dijaspre u Velikoj Britaniji je nepovezanost s matičnom zemljom, a tome je donekle uzrok i veliki broj brakova s državljanima Velike Britanije, pa su osobe iz druge generacije velikim dijelom izgubile svoj hrvatski identitet i poznavanje hrvatskog jezika. Svaki pojedinačni slučaj je različit, ovisno o roditeljima, njihovom odgoju i mogućnostima češće neposredne komunikacije s rođacima i prijateljima u Hrvatskoj.

Moje je osobno iskustvo pozitivno, jer sam tijekom proteklih godina imala redovne kontakte s mojim rođacima koji žive u Hrvatskoj, pa na taj način nisam izgubila vezu s domovinom, ali na žalost, moj slučaj nije karakterističan za drugu generaciju dijaspre u Velikoj Britaniji.

Postoji plan da se poboljša povezanost s Hrvatskom utemeljenjem škole u Londonu u kojoj bi se predavali programi za pripadnike dijaspre u Velikoj Britaniji, a temelji bi bio učenje hrvatskog jezika i upoznavanje s hrvatskom kulturom i običajima. Jedan od tehničkih problema takvom projektu je već spomenuta malobrojnost Hrvata u Velikoj Britaniji i njihova rasprostiranost na području cijele zemlje.

Poznato je da je veliki broj mladih Hrvata u zadnjih nekoliko godina napustio Hrvatsku i otisao u svijet, najčešćim dijelom iz gospodarskih razloga, ali je utješno što je istodobno u Hrvatsku stigao izvjestan broj mladih ljudi, potomka iseljenih Hrvata koji žele svojim radom pomoći razvoju Hrvatske. Da bi se uistinu upoznala neka zemlja mora se bar neko vrijeme u njoj živjeti i u tom procesu razmjeňivati iskustva i saznanja o različitim kulturama i doprinijeti upoznavanju s njima.

Na kraju, porebno je reći da je vrlo jasno da Hrvatska danas ima puno potencijala, među ostalim i u svojim ljudima koji su sposobni i obrazovani, a ima i nas - potomaka iseljenih Hrvata koji ovoj zemlji od srca želimo pomoći.