**Vrouwelijke Genitale Verminking   
niet langer gedogen, maar hard bestrijden**

**Een tweede aanvulling op de ingestuurde notitie**

Gespreksnotitie Hoorzitting / Rondetafelgesprek over Vrouwelijke Genitale Verminking  
Tweede Kamer, 13-02-2020 – Blok 3

Dr. Machteld Roede

Pas nu , 16.02.2020, kan ik u een tweede aanvulling sturen.

Het luisteren naar de inleidingen van de overige genodigden en de discussies na goede vragen door de Kamerleden vond ik intrigerend.

= Voor de duidelijkheid naar overheid, instellingen en de vluchtelingen vrouwen is één gezamenlijke anti-VGV handleiding gewenst. Maar eenvoudig is dat niet. Als er al zware discussie is over het overhevelen van privé gegevens van het kind dossier van de consultatiebureau-arts naar collega schoolarts…

= Wat verklaart toch de discrepantie van de 40 – 50 gevallen per jaar waar Pharos voor waarschuwt en de daadwerkelijk weinig tot geen aangiftes en vervolgingen?

= Nogmaals, spreek de moeders geen schuldgevoelens aan; ze dachten goed te doen. Hen is bijgebracht dat Westerse onbesneden vrouwen onrein zijn. Spreek ze niet ‘koloniaal’ vermanend toe. Besef ook dat in de 19e eeuw gynaecologen in Europa en de VS veelvuldig een clitoridectomie toepasten ter bestrijding van masturbatie en krankzinnigheid. Tot 1960 bleef het in Amerika een geaccepteerde behandelmethode tegen hysterie en lesbianisme. En nu is er de hype van schaamlipreconstructies waarvoor op het internet de advertenties over elkaar heen buitelen. Maar dat gebeurt wel hygiënisch en is heel wat minder ingrijpend dan de zware infibulaties die nog steeds gangbaar zijn in Ethiopië en Somalië.

= Om sterk te staan moeten we elkaar onderling niet betwisten. Toch een kanttekening bij twee vaak gehoorde omschrijvingen van VGV.

= VGV ís kindermishandeling. Maar door het zo nadrukkelijk onder deze grote paraplu te stoppen, wordt het vager; valt het onder ‘het is zo moeilijk bewijsbaar’. Behandel VGV als een eigen heel specifiek fenomeen, wat door een snel uitwendig lichamelijk onderzoek zo is vast te stellen.

= Internationaal wordt VGV veelvuldig ook een genderissue genoemd, een voorbeeld van de onderdrukking door de man. Maar het is een uitgesproken vrouwenzaak, waar de man ver buiten en vandaan worden gehouden. Druk in deze de vrouwen niet in de gebruikelijke slachtofferrol. Besef hoe trots vrouwen ooit een zelfstandige plek innamen, zeker in de oertijd dat het VGV ritueel ontstond. Afrika kende lang veel matriarchaten, door de hier geen oog voor hebbende kolonialisten helaas dom verstoord. Vrouwen waren zeker in Afrika lang zelfstandig en beslisten gezamenlijk zelf over essentiële zaken. Ook over het de meisjes genitaal besnijden.

Oh Almoeder, Durga, Parvati, Isis, Anu, Arura, Demeter, Maria, Maryam, en de vele andere namen waarmee vrouwen de oermoeder eerden en eren, steun de acties om wereldwijd het meisjes en vrouwen onvrijwillig genitaal verminken te stoppen, zodat zij zonder die grote angst, pijn, zwaar bloedverlies, ja de dood, infecties, fatale vergroeiingen en/of incontinentie kunnen leven.