Aan: Commissie voor Veiligheid en Justitie

Van: Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder i.o. – Will van Sebille

Datum: 28 augustus 2015

Betreft: standpunt afstandsmoeders inzake rol Katholieke kerk bij (gedwongen) afstand doen

Het standpunt van de Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder i.o.:

**Wij vinden dat de Katholieke kerk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de rol die zij speelde inzake het meestal gedwongen afstand moeten doen van je kind.**

Wat ons betreft gaat dit over drie aspecten die ik kort zal toelichten.

Ten eerste **de persoonlijke betrokkenheid** van priesters die een meisje / vrouw zwanger maakten en het kind afpakten om het in adoptiegezinnen te plaatsen. Dit aspect is zwaar onderbelicht in eerdere berichten over misbruik door de kerk, en voor de desbetreffende meisjes en vrouwen iets wat zij hun hele leven meedragen: het feit dat een geestelijke die je zou moeten kunnen vertrouwen je zo behandelt en benadeelt.

Ten tweede de **facilitering** van het hele proces vanaf zwangerschap tot het plaatsen van kinderen in gezinnen.

Hoewel in de jaren vijftig, zestig en zeventig afstand moeten doen niet alleen voorkwam in katholieke gezinnen en gemeenschappen maar maatschappijbreed, heeft de Katholieke kerk wel een belangrijke rol gespeeld in de druk die op zwangere meisjes en vrouwen werd uitgeoefend.

De organisatie om meisjes en vrouwen onder te brengen in tehuizen in het hele land was een zeer geoliede goed lopende machine. Vanuit de Bureaus voor Katholieke Moederhulp (later opgegaan in de FIOM) werden de meisjes en vrouwen geplaatst in tehuizen ver van huis, zodat zij onzichtbaar werden en de zwangerschap en geboorte ongemerkt voor verdere familie en vrienden konden blijven.

Het hele traject was erop ingesteld de zwangeren naar één ‘beslissing’ te leiden: het kind afstaan. Geestelijke druk uitoefenen werd hierbij niet geschuwd, zoals uit talloze verhalen blijkt (zie onder andere ‘Opgestaan is plaatsvergaan’ (De Leeuw en Van Sebille), ‘Kleine zondaars – Kerk en kinderhandel’ (Carine Hutsebout – België en Frankrijk) en ‘Eigen bloed’ (Astrid Wertmuller).

Als derde en laatste punt de **psychische mishandeling**, onder andere in de tehuizen waar de meisjes en vrouwen werden ‘opgevangen’. Hieronder vallen de manieren waarop de meisjes en vrouwen werden behandeld door de nonnen, zoals geen enkele voorlichting over hoe de bevalling zou kunnen verlopen, werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden, intimidatie als je je kind wilde zien, een priester die de details van je seksuele verkeer wilde weten, enzovoort. Geen veilige plek, geen thuis, geen vertrouwen.

Voor vrouwen die een kind hebben moeten afstaan is dit een levenslang trauma waarmee ze ook na de bevalling en thuiskomst nergens terecht konden met hun pijn en verdriet. Hulpverlening en kerk die je dwingen om afstand te doen en naderhand zeggen dat je er zelf voor gekozen hebt. Gedwongen om te zwijgen over het verlies van je kind – en daarmee voor een groot deel van je leven – wat veel vrouwen jarenlang hebben volgehouden en een groot aantal nog steeds doet, met name vanuit schuldgevoel, schaamte en pijn. Nog steeds is de onbekendheid met de betrokkenheid van alle instanties rondom het moeten afstaan van je kind een factor die extra belemmerend is voor deze vrouwen om te moeten omgaan met dit trauma.

Pas als erkend is wat afstand doen betekent en welke rol de maatschappij en kerk hierin gespeeld hebben, kan er ruimte ontstaan voor deze vrouwen om met hun verhaal naar buiten te komen, omdat dan pas blijkt dat het niet – op zijn minst niet alleen – hun eigen proces is maar een van kerk en maatschappij waarin ze geen keuze hadden.

De Katholieke kerk kan of zelfs moet hierin een eerste stap zetten door de gang van zaken te erkennen en door in gesprek te gaan met de stichting in oprichting.

Namens de Stichting **D**e **N**ederlandse **A**fstandsmoeder i.o.

Will van Sebille