**RONDETAFELGESPREK TWEEDE KAMER 10/09/2015**

Vorig jaar augustus, werd Mater Matuta vzw in België opgericht. Een vereniging die overlevers van gedwongen afstand/-adoptie, vertegenwoordigt. Vele moeders en geadopteerden hebben ons hun verhaal toevertrouwd en zijn hier mee naar buiten getreden in de media. Daaropvolgend heeft de Commissie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement eind vorig jaar hoorzittingen gehouden en luisterde zowel naar getuigenissen van overlevers als naar het betoog van de Kerk en van degenen die instonden voor de opvang van zwangere meisjes en adopties. Er werd een expertenpanel in het leven geroepen die advies heeft gegeven over de wegen om tot erkenning, heling en herstel te komen, zowel voor individuele slachtoffers als collectief en heeft beleidsaanbevelingen gedaan voor de toekomst. Mater Matua heeft bijkomend ook nog een verzoekschrift ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers om verder onderzoek te vragen naar deze malafide praktijken en dit op federaal niveau.

De slachtoffers/overlevers waren ook in België een vergeten groep, maar dat is nu verleden tijd. In het verleden hadden de slachtoffers/overlevers in Nederland nog steun aan elkaar door de sites 'Afstandmoeders.nl' en 'Adoptietrefpunt.nl'. Maar ze bleven in de kou staan wat betreft erkenning door de overheid. Er is amper onderzoek verricht naar gedwongen afstand/adoptie door de commissie Deetman die dit een zeer complexe materie vond en moeilijk te onderzoeken.

Zo blijven deze overlevers van gedwongen afstand/adoptie verder leven in een sfeer van taboe en geheimhouding. Waarom zij vergeten zijn heeft veel te maken met de manier waarop deze gedwongen afstand/-adoptie tot stand kwamen.

Ongehuwde zwangere meisjes die afstand moesten doen van hun kind, kwamen meestal uit een religieus gezin. De druk van de ouders, van de sociale samenleving en van de Kerk was zo groot dat ze geen andere kant op konden, ze hadden geen keuze. Eenmaal de zwangerschap zichtbaar werd bracht men het meisje elders onder. De zwangerschap werd voor de familie en omgeving geheim gehouden. Men beschouwde buitenechtelijke en ongehuwde zwangerschap een vergrijp tegen de wil van God en de wetten van de samenleving. Dus moeder en kind moesten gestraft worden. De schuld van de zwangerschap werd hoofdzakelijk bij het meisje gelegd, zelfs bij incest of verkrachting. Het zwangere meisje werd verteld dat zij de afstand van haar baby snel zou vergeten en door kon gaan met haar leven en daarom werd de kersverse moeder meestal verhinderd om haar kind te zien of vast te houden om de band zo vlug mogelijk te verbreken.

Tijdens het onderzoek dat Mater Matuta in België hebben gevoerd bleek algauw dat er ook banden met Nederland waren. Nederlands vrouwen/meisjes werden naar België gebracht naar opvanghuizen voor zwangere meisjes. Baby's in België werden door Nederlandse echtparen geadopteerd. Sporen hiervan leiden naar Zegge, naar de voormalige aalmoezenier Denissen, die in contact stond met zowel Mevr. Wante als met de zusters Kindsheid Jesu, die baby's ter adoptie aanboden en zwangere meisjes opvingen. Wat ons opgevallen is, is dat de werkwijze van Mevr. Wante en deze van de Zusters Kindsheid Jesu parallel lopen, net of ze ooit samengewerkt hebben. Hun werkwijze was bijna identiek. De adopties gebeurden ook niet altijd legaal, daarom dat beide diensten duizenden adoptiedossiers hebben vernietigd zodat zoektochten bijna of geheel onmogelijk worden. Vele meisjes werden door hen naar Frankrijk gebracht om daar anoniem te bevallen. De baby's, Franse Staatsburgertjes die normaal de bescherming van Frankrijk genoten, werden naar België gebracht om er ter adoptie te worden gesteld. De zusters Kindsheid Jesu hadden zelfs de mosterd in Nederland gehaald, zo blijkt uit een brochure van Adoptiedienst Tamar : "Enkele bestuurders gingen samen met een afgevaardigde van Caritas en de Overste van de Zusters Kindsheid Jesu op bezoek in Nederland. Fiom (Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders) in Den Haag beschikte over heel wat ervaring in het werken met ongehuwde moeders en hun kinderen. Bovendien bezaten ze een aantal artikels over deze materie en verslagen van studiedagen."

Uit ervaring weten we dat het aangewezen is om deze moeders en geadopteerden hun verhaal te laten vertellen, daar conclusies uit te trekken en alzo erkenning te kunnen geven aan deze groep van overlevers. De verhalen die moeders aan ons hebben verteld zijn geen verhalen van spijtoptanten, zoals de Secretaris van de Belgische Bisschoppenconferentie beweerde op de hoorzitting in het Vlaams Parlement. Ze zijn ook niet gebaseerd op de verhalen die in het boek van Mevr. Hutsebaut, 'Kleine Zondaars, Kerk en kinderhandel' zijn opgetekend, zoals de adviseur van de Belgische Bisschoppen zelfs verklaarde. De verhalen die Mater Matua heeft gehoord hebben nieuwe feiten naar boven gebracht, die zeker niet in dit boek vermeld stonden. Ook Nederlandse moeders en geadopteerden hebben ons gecontacteerd en mij hun verhaal verteld zodat wij begrepen dat er toch misschien iets ontbreekt aan de Nederlandse hulpverlening naar deze mensen toe. Moeders en geadopteerden zijn hier ook nog steeds op zoek naar dossiers die onvindbaar blijken te zijn.

We mogen niet enkel naar de Kerk wijzen in deze problematiek van gedwongen afstand en-adoptie. De tijdsgeest en alle instanties die de mogelijkheid hadden tot toezicht op de wettelijke naleving van adopties, hebben steeds de andere kant opgekeken en zijn medeverantwoordelijk voor het leed van vele moeders en geadopteerden.

De adoptieproblematiek uit het is een wereldwijd probleem. Talloze landen hebben te kampen gehad met gedwongen afstand en -adoptie en ook hier ziet men dat de overheid en de Kerk in gebreke is gebleven. Daarom zou het aangewezen zijn dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt en doet wat er gedaan moet worden. Uit verder onderzoek kunnen lessen getrokken worden voor de huidige adoptieproblematiek.

Ik dank u voor uw aandacht.

Ella Maryse-Dominique Sonmereyn

Bestuurslid

# cid:image001.png@01CFDFE9.505D9CC0vzw