**Kinderarbeid, in deze tijd?**

Bent u zich ervan bewust hoeveel kinderen moeten werken voor de (luxe) producten die wij dag in dag uit spotgoedkoop aanschaffen? We vinden duurzaamheid belangrijk, maar vergeten soms dat ook sociale duurzaamheid nodig is in onze wereld. Het gaat niet alleen om recyclen en minder plastic gebruiken, maar evenzeer om betere werkomstandigheden en voldoende loon, zodat kinderen naar school kunnen in plaats van bijvoorbeeld mica te moeten delven voor 2 cent per kilo.

Bladmica wordt voornamelijk gewonnen in Madagaskar, India en Sri Lanka, meest door kinderen. Grootste probleem is dat de micamijnbouw grotendeels illegaal is, zonder minimumloon, maar met erbarmelijke werkomstandigheden. Kinderarbeid is simpelweg nodig voor een gezin om 1 keer per dag te kunnen eten.

Mica wordt veel gebruikt door de elektronica-industrie (printplaten, kabels). Geen auto kan zonder. Het zit in duizenden auto onderdelen. Ook de verf- en coatingindustrie (24%), de bouw (20%) en de cosmeticabranche (18%) zijn grootverbruikers.

Dan maar geen mica? Nee, dan verdwijnt werkgelegenheid van hele bevolkingsgroepen, en we kunnen niet zonder mica. Wat dan? Micawinning moet legaal worden, met een redelijk minimumloon. Daarvoor zal de afnemer moeten eisen dat een bedrijf de productieketen heeft laten doorlichten, als onderdeel van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). In Nederland treedt de wet “zorgplicht kinderarbeid” (bijna) in werking. Deze verplicht bedrijven hiernaar onderzoek te doen.

Wat voor mica geldt, geldt voor meer zaken, zoals kobalt, edelstenen, enzovoort, waar veel kinderen werken. Het is niet alleen winstbejag van de mijneigenaar. Ook onze hang naar "veel voor weinig" houdt kinderarbeid in stand. Aan "goedkoopst" kleeft vaak kinderbloed. Willen we het eerlijker, dan worden spullen inderdaad duurder. Maar duurzaam is óók een toekomst met scholing in plaats van kinderarbeid.