**Interview met Jeanne Devos**

* [campuskrant Jaargang 18 nr. 05 (13 december 2006)](http://nieuws.kuleuven.be/campuskrant/2006_50)

Tijdens haar studies — huishoudkunde en psychologie in Leuven en orthopsychologie in Utrecht —, droomde zuster Jeanne Devos al van om naar India te trekken. In 1963 vertrok ze naar Mumbai. Haar inzet voor de armen is vergelijkbaar met die van Moeder Theresa. Maar daarnaast wil zuster Devos ook belangrijke structurele veranderingen teweegbrengen in de Indiase maatschappij. Ze wil mensen bewust maken van kinderprostitutie, misbruik, armoede, de ongelijkheid van het kastensysteem en andere wantoestanden. Aanvankelijk kreeg ze veel tegenwind van onder meer de Indiase regering, maar uiteindelijk is Jeanne Devos er in geslaagd om met haar National Domestic Workers Movement het Indiase beleid te beïnvloeden.

“Normaal beginnen betogingen in India pas om 10 uur ‘s morgens. Maar de dag dat een lid van de Movement erachter kwam dat het huisslaafje van de buren was verkracht, vermoord en opgehangen, was dat anders. Toen stonden de mensen om 6 uur ‘s morgens al op straat. Dat was het begin van wat in augustus van dit jaar heeft geleid tot een verbod op kinderarbeid in privéwoningen, hotels, en in de horeca. Wij gaan er vanuit dat mensen rechten hebben en die moeten krijgen. Niet voor, maar samen mét de huisarbeiders voeren wij actie.”  
”We hebben doorgeefshelters, waar we gevluchte kinderen voorbereiden op de terugkeer naar hun familie, en we hebben therapiesessies voor kinderen die nog huisknecht zijn. Daarnaast doen we ook aan voorlichting op het platteland. Vaak denken ouders dat kinderen die naar de stad gaan, het zullen maken. Wij leggen hen uit dat die kinderen in de meeste gevallen huisslaaf worden. Om de kindermigratie naar de stad te voorkomen, richten we op het platteland zelfhulpgroepjes op die ambachtelijke producten maken en verkopen. Zo kunnen ze geld opzij zetten om later een zaak op te starten.”  
“Aan de kinderen die toch vertrekken, leggen we uit hoe ze moeten omgaan met het stadsleven. We leren hen bijvoorbeeld hoe een gasvuur werkt. Verder is het ook van kapitaal belang dat ze contact houden met hun familie. Maar velen kunnen niet lezen of schrijven. Soms wordt er gedacht dat huisslaafjes beter af zijn dan straatkinderen, omdat ze tenminste een dak boven hun hoofd hebben. Maar ze slapen vaak wel in de keuken, naast de vuilnisbak, en tussen de kakkerlakken. Straatkinderen, meestal jongens, hebben tenminste nog hun vrijheid, iets wat huisslaafjes, meestal meisjes, wordt ontnomen.”  
“Met het fonds van de K.U.Leuven hoop ik zoveel mogelijk hulpbehoevende kinderen te kunnen helpen. We hebben gebouwen nodig om de gevluchte huisslaafjes in op te vangen. Ons hoofdbureau is maar een éénkamerappartement, en mag dus ook wat groter zijn. Maar de kinderen komen eerst.”  
Belgische studenten die een handje willen komen toesteken, zijn welkom, maar niet voor veldwerk. Devos: “Ze kennen de taal en de cultuur niet, en de sloppenwijken van Mumbai zijn veel te gevaarlijk. Op logistiek en administratief gebied kunnen ze wel helpen. En misschien zou iemand van communicatiewetenschap ons kunnen helpen om de communicatie binnen de organisatie te stroomlijnen. Onze Movement is in tweeëntwintig staten actief en in totaal zijn er 44 miljoen kinderslaafjes… Samen met de K.U.Leuven hebben we een website uitgebouwd die het mogelijk maakt om van hier uit concrete gevallen voor te leggen aan dokters in Leuven. Een student informatica zou misschien voor ondersteuning kunnen zorgen. Studenten psychiatrie kunnen dan weer kennis en ervaring uitwisselen met onze vormingswerkers. Mogelijkheden genoeg…” (tc)

Jeanne Devos is medeauteur van het boek ‘In naam van alle kinderen’ (2006, Lannoo)

<http://zusterjeannedevos.org/film-kort-india-engels09/>

Jeanne Devos op tournee. Een interview

Jeanne Devos, de oprichtster van de Indiase Beweging van Huispersoneel, toert vanaf 18 oktober door Vlaanderen. DeWereldMorgen.be serveert u graag het interview dat we met haar hadden in Genève net voor de zomer.

* [Dirk Barrez](http://community.dewereldmorgen.be/dirk)

maandag 4 oktober 2010

* [http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dewereldmorgen.be%2Fartikels%2F2010%2F10%2F04%2Fjeanne-devos-op-tournee-een-interviewhttp://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dewereldmorgen.be%2Fartikels%2F2010%2F10%2F04%2Fjeanne-devos-op-tournee-een-interview](http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dewereldmorgen.be%2Fartikels%2F2010%2F10%2F04%2Fjeanne-devos-op-tournee-een-interview)
* [http://www.twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dewereldmorgen.be%2Fartikels%2F2010%2F10%2F04%2Fjeanne-devos-op-tournee-een-interviewhttp://www.twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dewereldmorgen.be%2Fartikels%2F2010%2F10%2F04%2Fjeanne-devos-op-tournee-een-interview](http://www.twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dewereldmorgen.be%2Fartikels%2F2010%2F10%2F04%2Fjeanne-devos-op-tournee-een-interview)

Vindt u dit artikel de moeite? Geef ons dan uw fair share.

Top of Form 1

Bottom of Form 1

* [/images/cache/xl/2010/06/17/beweging-van-huispersoneel-india.jpg/images/cache/xl/2010/06/17/beweging-van-huispersoneel-india.jpg](/images/cache/xl/2010/06/17/beweging-van-huispersoneel-india.jpg)

Indiase Beweging van Huispersoneel, een massabeweging

* [/images/cache/xl/2010/06/17/dewereldmorgen.be-do-17.06.10.jpg/images/cache/xl/2010/06/17/dewereldmorgen.be-do-17.06.10.jpg](/images/cache/xl/2010/06/17/dewereldmorgen.be-do-17.06.10.jpg)

Jeanne Devos, stichtster Indiase Beweging van Huispersoneel

* [javascript:void(0);javascript:void(0);](javascript:void(0);)
* [javascript:void(0);javascript:void(0);](javascript:void(0);)

**Na 25 jaar is de Indiase Beweging van Huispersoneel een stevige organisatie die meer dan twee miljoen leden telt. Uit de beweging groeit de jongste jaren in Tamil Nadu, Karnataka en andere Indiase deelstaten ook een vakbond. En ze slaagt erin om de erkenning van deze jobs als volwaardig werk op de internationale agenda te plaatsen.**

“Ze zijn met veel en allemaal delen ze een zwakke positie en zijn ze slachtoffer van talrijke misbruiken."

We ontmoeten Jeanne Devos bij de Verenigde Naties in Genève, de dag van een cruciale vergadering in de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Zij stond aan de wieg van de Indiase Beweging voor Huispersoneel:  
  
“Volgens cijfers van de Wereldbank gaat het om meer dan negentig miljoen mensen in India. Dat is veel, maar zeker geen onmogelijk getal. Ter vergelijking, in vele landen zou het aandeel van huispersoneel in de werkende bevolking schommelen rond de tien procent."

"In India zijn dat vooral vrouwen, veel kinderen ook, en het overgrote deel daarvan zijn dalith, kastelozen dus. Daarnaast komen er nogal wat van die werkneemsters uit de oorspronkelijke en inheemse volkeren."

"Hun gemeenschappelijk kenmerk is hun zwakke positie die zich vertaalt in tal van misbruiken. Zij zijn werkelijk de armsten der armsten. Het is heel vervelend dat de Indiase regering dit probleem in grote mate ontkent.”  
  
Die ontkenning is ook internationaal merkbaar, want India wil niet dat de Internationale Arbeidsorganisatie verder gaat dan een aanbeveling om de situatie van huispersoneel te verbeteren. Van een verplichtende wettelijke regeling wil het land niet weten.

“De volwaardige erkenning van het werk van huispersoneel zal niet uit de lucht komen vallen.”

Jeanne Devos ziet de oplossing in de eerste plaats uit een andere richting komen: “Het werk van huispersoneel moet erkend geraken als volwaardig werk. Maar, zoals dat altijd gaat, zoiets komt niet uit de lucht vallen. Het huispersoneel zal zich eerst moeten organiseren om dit te bereiken.”  
  
Zelf stond Jeanne Devos halverwege de jaren tachtig van vorige eeuw aan de wieg van zo'n beweging in India: “Al vijfentwintig jaar timmert de Nationale Beweging van Huispersoneel aan de weg. We zijn sterk georganiseerd in bijna alle deelstaten van India. Daarbij kan de beweging steunen op haar 12.000 lokale groepen. Hun ledental kan variëren van enkele leden tot vele duizenden. De grootste groep telt wel zevenduizend leden. In totaal zijn er nu tussen twee en drie miljoen leden.”

Kakkerlakken als wapen

Nooit had ze zich durven inbeelden dat het zo'n vaart zou lopen. Ze herinnert zich als de dag van vandaag het prille begin van de beweging: “Het ging om vrouwen die hun kind op school geweigerd zagen omdat ze geen vast thuisadres hadden. Maar wanneer ze samenspanden en het recht van hun kinderen opeisten om ook op school te zitten, ontdekten ze hun kracht. Want zo lukt het wel.”  
  
“Net zo ontdekten vrouwen hun kracht wanneer ze met honderd in staking gaan in een appartementsgebouw, nadat één van hen onterecht werd ontslagen. Al snel raakte het gebouw, in de hitte van India, zonder te kuisen, eten te maken of kinderzorg, en met massa’s kakkerlakken, zo onleefbaar dat het ontslag werd ingetrokken.”

“Niemand mag en zal het in hun plaats doen.”

Cruciaal in het goede functioneren van zo'n beweging is de uitoefening van het leiderschap, dat is zonneklaar voor Jeanne Devos: “Dit moet groeien vanuit het huispersoneel zelf. Als er vandaag in enkele deelstaten van India geen leidsters opstaan, dan blijven we het daar voorlopig doen zonder organisatiestructuur."

"Niemand mag en zal het in hun plaats doen. Dat was van in het begin onze filosofie en dat blijft zo. Extra moeilijk is het bijvoorbeeld in West-Bengalen, met Calcutta als hoofdstad. Per week zijn daar twee zelfdodingen onder het huispersoneel.”

“Deze beweging doet vrouwen rechtop lopen, zelfbewuster worden.”

“Deze beweging zet het huispersoneel op de kaart, overal waar ze lokaal actief is. Ze doet vrouwen rechtop lopen, zelfbewuster worden. Als je met velen bent, maakt je dat sterker. Dat was goed te merken toen we onlangs met wel 5.000 vrouwen verzamelden in Chennai (het vroegere Madras, red.) om onze vijfentwintigste verjaardag te vieren."

"In diverse deelstaten krijgen deze werknemers een wettelijke erkenning. Minimumlonen en minimale sociale zekerheid gelden ook voor hen. Nationaal wil het maar niet lukken om de wet die hun arbeidsvoorwaarden regelt erdoor te krijgen. We proberen dat al sinds 1989, toen de wet voor het eerst werd ingediend in het Indiase parlement.”

Van Chennai tot Genève

Intussen slaagt de Indiase Beweging van Huispersoneel er wel in om de problemen van huispersoneel internationaal onder de aandacht te brengen. Ze staan zelfs helemaal bovenaan de agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie in 2010.

Ironisch genoeg is de beweging zelf niet gerechtigd om actief te participeren aan de commissie die in het leven is geroepen. Met de hulp van Wereldsolidariteit en het ACV, dat Jeanne Devos opneemt in zijn delegatie, komt dat wel in orde.  
  
ACV-voorzitter Luc Cortebeeck: “Ik ben er trots op dat de Indiase beweging van Huispersoneel in onze delegatie zit. Zo kan ze meer wegen binnen de werknemersgroep hier in Genève en binnen de IAO in het algemeen.”  
  
India speelt in de IAO een cruciale maar niet zo positieve rol. Jeanne Devos weet het maar al te best: “Wat wij met onze beweging willen, is een wettelijke erkenning van de werknemersrechten van huispersoneel. In het IAO-jargon kiezen wij dus voor een conventie."

"Met een conventie kunnen we een juridische strijd voeren voor erkenning en bescherming van die rechten, zowel in eigen land als overal ter wereld. Laat het nu net India zijn dat in de IAO-commissie Huispersoneel voorstelt om geen conventie te maken, enkel een veel minder krachtige aanbeveling.”

Een nieuwe vakbond in de maak

De Indiase Beweging van Huispersoneel bereidt nog op een andere manier de toekomst voor: “In een vijftal deelstaten van India hebben we intussen een echte vakbond van huispersoneel opgericht.” Jeanne is opgetogen over die evolutie.  
  
En ook de werknemersbeweging klinkt het als muziek in de oren dat deze grote Indiase beweging zich wil verrijken met een heuse vakbondsvleugel. Stel je voor, een vakbond erbij met een potentieel van meer dan twee miljoen leden.

* [Dirk Barrez](http://community.dewereldmorgen.be/dirk)

<https://www.youtube.com/watch?v=d5kJh-Lv-rk>: over kasten, onreinheid, … “het beloofde land”

<https://www.youtube.com/watch?v=U0CaiH8uRaA> over het leven van huisslaven, + wat Jezus voor haar is

Interview: met de kracht van vrouwen kan je de wereld redden

09/03/2011

Auteur:

Frederic Diependaele

[https://www.aivl.be/sites/default/files/fotos/zusterjdevos.jpghttps://www.aivl.be/sites/default/files/fotos/zusterjdevos.jpg](https://www.aivl.be/sites/default/files/fotos/zusterjdevos.jpg)

[https://www.aivl.be/sites/default/files/fotos/jdevosinslums.jpghttps://www.aivl.be/sites/default/files/fotos/jdevosinslums.jpg](https://www.aivl.be/sites/default/files/fotos/jdevosinslums.jpg)

Op 30 maart 2011 wordt voor de vierde keer op rij de Amnesty International [Leerstoel](http://www.aivl.be/node/19796) uitgereikt aan de Universiteit Gent. De Leerstoel gaat dit jaar naar zuster Jeanne Devos voor haar strijd tegen armoede en uitbuiting in India.

Zuster Devos streeft naar een menswaardig bestaan voor huispersoneel, grotendeels vrouwen en kinderen die worden mishandeld en uitgebuit door hun werkgevers. Ze geeft huisarbeidsters de kracht, middelen en kennis om zelf te ontsnappen uit armoede. Een mooi praktijkvoorbeeld dus van actieve participatie en inspraak. Amnesty redacteur Frederic Diependaele sprak met deze opmerkelijke vrouw.

**Amnesty: Wat is het grootste probleem waarmee huisarbeidsters te kampen hebben?  
Zuster Jeanne Devos:** Wereldwijd zijn er 300 miljoen vrouwen en meisjes die huisarbeid doen. Het is één van de meest voorkomende jobs, maar in veel landen nog altijd niet als volwaardige job erkend. Er is geen degelijk arbeidsstatuut. De kans op misbruik is groot want het gaat vaak om ‘onzichtbaar’ werk. Er is dus zelden sprake van rechten, juridische bescherming en waardigheid. Er is vooral een gebrek aan zelfvertrouwen en respect bij huisarbeidsters en we willen hen duidelijk maken dat ze geen verschoppelingen zijn. De erkenning van werk van huispersoneel komt er echter niet zomaar. Huisarbeidsters moeten zich zelf organiseren om dat te bereiken. Inspraak is hier dus het sleutelwoord.

**Hoe groot is het probleem in India?**   
Negentig percent van alle huisarbeiders zijn vrouwen, meisjes en kinderen. De leeftijd schommelt tussen 12 en 75 jaar. Vijfentwintig percent is jonger dan 14 en de meerderheid is analfabeet. In Kerala is de situatie het best, daar is een vastgelegd wettelijk minimumloon van iets meer dan 2 euro per dag (140 roepie). Het zijn werkelijk de allerarmsten die aan huisarbeid doen. Puur en alleen om te overleven. Bovendien gaat kinderarbeid ook vaak gepaard met seksueel misbruik.

**Samen met ACV en Wereldsolidariteit ijvert u voor afdwingbare arbeidsregels voor huispersoneel. Op het niveau van de International Arbeidsorganisatie (IAO) zetelt u in de commissie Huisarbeid. Waar ligt het belang van deze onderhandelingen?**   
De IAO is een organisatie van de Verenigde Naties. Werkgevers, vakbonden en overheden maken wereldwijde afspraken over werkgerelateerde onderwerpen. Ze leggen dus ook internationale arbeidsnormen vast die uitbuiting van arbeiders moeten voorkomen. Zo is er al een verbod op kinderarbeid en zijn er normen ontwikkeld rond veiligheid en gezondheid. Maar tot nu toe zijn er nog geen normen rond huisarbeid.

Het doel is om in juni 2011 tot een conventie met internationale minimumregels over de rechten van de huisarbeiders te komen. We zijn er in geslaagd om dit thema op de agenda te zetten, daarna is beslist dat er een conventie komt. De volgende stap is om op de IAOconferentie van 2011 de tekst van de conventie voor te leggen ter goedkeuring.

**Er is dus een historisch akkoord in de maak?**Ja, het is uitkijken naar de goedkeuring van de conventie in juni 2011. Hoewel het grote werk dan pas eigenlijk begint. De bedoeling is om zoveel mogelijk landen te overhalen om de conventie daadwerkelijk te ratificeren. En let wel: de tekst moet ook nog geschreven worden. Natuurlijk liggen de grote lijnen al op tafel: huisarbeid zal expliciet erkend worden als werk, de conventie zal voor het eerst arbeidsrechten van huispersoneel vastleggen en de rechten en plichten van werkgevers van huispersoneel bepalen.

**Waar ligt voor India het belang van deze onderhandelingen?**De goedkeuring door andere landen is een sterk wapen om met de regering te onderhandelen en om internationale normen ook in India toe te passen. We zullen dit van onderuit moeten doen: eerst de normen per deelstaat realiseren, dan opbouwen en over heel India doorduwen. Zelfs als de centrale regering niet meedoet en dus geen normen hanteert op dat niveau, dan is dat toch tenminste het geval in de deelstaten.

**Het einddoel is dus bijna bereikt?**We zijn er nog niet. Bij onderhandelingen op dit niveau is er altijd discussie over woorden en rechten...dat ligt heel gevoelig. Er zijn nog andere zaken die opmerkelijk zijn. India lag in 2010 dwars en heeft toen de onderhandelingen verlaten. Nu is India toch gewonnen voor een conventie en geeft nu hiervoor steun. Landen uit het Midden-Oosten blijven dwarsliggen, maar het zijn de VS, traditiegetrouw tegenstanders van grote verdragen en conventies, die dan weer een van de grootste voorstanders zijn van een conventie. De schande van de slavernij in hun eigen geschiedenis speelt zeker een rol.

Anderzijds speelt dan weer de paradox dat sommige landen zelf al een wetgeving op huisarbeid hebben die veel verder gaat en zij kunnen dus tegen stemmen omdat het in hun ogen een stap terug is in vergelijking met hun eigen wetgeving.

**25 jaar geleden stond u aan de wieg van de Nationale Beweging voor Huispersoneel. Hoe is die organisatie zo sterk en zo snel kunnen groeien?**   
Puur dankzij de kracht van het samenspannen. We zijn nu actief in 24 staten, vertegenwoordigen 28 talen en hebben 12.000 groepen. In heel India telt de Nationale Beweging voor Huispersoneel tussen 2 en 3 miljoen leden. Zij betalen lidgeld want het is ‘hun’ beweging. Cruciaal is ook het leiderschap van de arbeidsters zelf. Als zij zelf niet het heft in eigen handen nemen is er geen organisatie, geen kracht, ...

Niemand anders mag het doen en dat is de sterkte van de Beweging. Pas hierdoor ontstaat een gevoel van eigenwaarde en zelfbewustheid onder vrouwen. Het belang van zelfvertrouwen en zelfrespect mag niet onderschat worden. De kracht ligt niet alleen in het aantal, het gaat - en misschien is dat nog belangrijker - ook om de kracht van de vrouwen!

**Voor alle duidelijkheid, u wilt huisarbeid niet afschaffen?**Neen, ik wil waardigheid aan de huisarbeidsters geven. Huisarbeid is wel degelijk een waardevolle job voor 90 miljoen vrouwen in India. Ik weet dat dit een beperkte doelgroep is maar ik weiger dit open te trekken naar alle armoede en miserie in de wereld. Een recente wet op bescherming van vrouwen en kinderen tegen seksueel misbruik op de werkplaats klinkt goed, maar eens te meer was deze wet niet van toepassing op huisarbeidsters. Die groep wordt altijd uitgesloten. Waarom? Omdat het zich achter gesloten deuren afspeelt. Alleen al voor die ene groep moet men altijd alert blijven.

**Wat wil de Nationale Beweging voor Huispersoneel nu precies bereiken?**We strijden voor een rechtvaardige maatschappij voor alle huisarbeidsters waar ze rechten hebben en erkend worden voor het werk dat ze leveren aan economie en ontwikkeling. Door te ijveren voor erkenning voor huishoudarbeid en arbeidsters en op te komen voor hun rechten. ‘Empowerment’ voor huishoudarbeidsters in hun strijd tegen onrecht staat centraal.

**Hoe trachten jullie deze problemen op te lossen?**   
Door waardigheid te eisen: vrouwen die als huishoudpersoneel werken verdienen evenveel respect als ieder ander. Hun werk is waardevol en ook zij zelf zijn waardevol als persoon. Het gaat dus in feite om een mentaliteitsverandering. Erkenning met bijhorende rechten is onontbeerlijk om uit de armoede te geraken. Het gaat om het doorbreken van een vicieuze cirkel die bepaalt dat kinderen van die vrouwen niet erkend worden, zelf geen rechten hebben en uiteindelijk in dezelfde slechte omstandigheden terechtkomen. Tenslotte komen mensen pas uit armoede als ze zelf (individueel en als groep) sterker worden.

**Worden daders gestraft? Wordt misbruik voor de rechtbank gebracht?**Daders staan soms financieel heel sterk en blijkbaar is het gemakkelijk om het gerecht om te kopen. Het is een strijd van zwak tegen machtig. We hanteren zelf vaak de ‘blame en shame’-techniek. Dat haalt de kranten en de pers. Van totale straffeloosheid is dus zeker geen sprake. Indien mogelijk stappen we naar het gerecht,... als het tenminste niet te gevaarlijk is voor ons.

Huisarbeidsters hebben geen stem. Gelukkig komt daar stilaan verandering in via de media. Het is namelijk belangrijk om huisarbeidsters te laten weten dat in sommige deelstaten wel al een verlofregeling en wettelijk minimumloon bestaat. De media kunnen problemen dus zichtbaar maken en huisarbeidsters informeren over hun rechten.

**Wat hebben jullie na 25 jaar strijd nu al precies bereikt?**Vooral bewustwording en vooruitgang op legislatief vlak. We leren huisarbeidsters onderhandelen met werkgevers, een geschreven contract eisen, we leren hen zich te groeperen en organiseren,... Ze moeten met hun problemen naar buiten komen, zich weerbaar maken. We doen ook aan preventie door te informeren over mogelijke misbruiken. We zorgen voor vluchtadressen, leren hen geld beheren en zorgen dat uitbuiting in de media komt. Kortom, de Nationale Beweging is een organisatie ván huispersoneel vóór huispersoneel. We brengen hen samen en versterken hen.

Alleen al het gebruik van het woord huispersoneel (‘domestic workers’) is al een verbetering ten opzichte van het denigrerende diensters (‘servants’). Alleen dat al zorgt voor waardigheid. De meid voor alle werk werd een vrouw in huisarbeid.

**Wat maakt de Nationale Beweging voor Huispersoneel zo uniek, waar maken jullie het verschil?**In plaats van nieuwe vormen van afhankelijkheid te creëren, stimuleert de Nationale Beweging het gevoel van verantwoordelijkheid en initiatief. Wij hebben hetzelfde werkterrein als Moeder Theresa, maar wel een andere aanpak en daar ligt de kracht van onze organisatie.

Bij misbruik is er niet enkel het misbruik op zich maar ook een heel systeem dat het misbruik mogelijk maakt. Daarom moeten er structuren veranderd worden. De zwakkere moet geen zwakkere blijven maar hij of zij is de eerste persoon die een andere zwakkere kan meetrekken uit een slechte situatie. Zichzelf bevrijden is al een deel van waardigheid.

christenforum Limburg:

Jeanne Devos

Kloosterzuster Jeanne Devos (Kortenaken 1935) vertrok in 1963 als naar India. “Ik ben naar India vertrokken met de bedoeling om te bekeren: dat was in die tijd het beste wat je kon doen. Maar eens je ginder komt, merk je dat dat niet gaat. De eerste die veranderde en bekeerd werd, was ikzelf. Je komt er ook aan met een hele hoop betweterij, niet enkel op het vlak van het geloof. Als Westerling draag je een beetje superioriteit mee, zo van wij weten het toch, en zo is het, maar dat breekt volledig af als je daar aankomt. Van echt bekeren is niet zoveel in huis gekomen.”

Jeanne Devos zet zich al jaren in voor het lot van de dienstmeisjes en straatkinderen in India. Ze richtte in 1985 samen met die dienstmeisjes de beweging National Domestic Workers Movement (NDWM) op. Een beweging voor en door dienstmeisjes. De NDWM is ondertussen actief in 23 Indiase staten en er zijn al twee miljoen dienstmeisjes aangesloten. Ze vertegenwoordigen de belangen van een tachtig miljoen dienstmeisjes.

“Ik herinner me nog de allereerste vergadering met zes jonge dienstmeisjes, die we met veel moeite bij elkaar hadden gekregen. De oudste was elf, de jongste zes. Ik vroeg hen wat ze nu het liefste zouden willen doen. ‘Sister,’ zeiden de meisjes, ‘wij zouden graag een keer huilen.’”

“‘Een van de eerste kinderen die we gingen redden was een meisje van elf, Kavita. Toen ik daar toekwam keek Kavita me aan en zei: ‘Didi, zus, ik wist dat jij ging komen.’ ”

Jeanne Devos beschouwt haar eigen geloof niet als alleen zaligmakend.

“Het meest bijzondere is het zoeken naar God. Ik ben heel gelukkig in het christendom en ik vind het zeer verrijkend, maar de verschillende godsdiensten zijn complementair. Je verandert zelf volledig wanneer je kennis maakt met de enorme rijkdom van andere culturen. India is heel mystiek met de invloed van joga en het boeddhisme. Het heeft een enorme rijkdom die heel geloofwaardig overkomt: het spanningsveld tussen pijn, vreugde, leven en dood is helemaal in elkaar verweven.”

Jeanne Devos wordt wel eens vergeleken met Moeder Theresa. Zelf ziet ze duidelijke verschillen: “Ik heb zeer veel eerbied voor Moeder Theresa. Ons werkterrein is gelijklopend, maar de aanpak is totaal verschillend. We kiezen allebei voor de zwaksten, maar de manier verschilt. Moeder Theresa stond de armen steeds bij, en ze heeft dat enorm goed gedaan. Ik ben persoonlijk veel kritischer. Wanneer een kind misbruikt wordt, is er niet enkel het misbruik op zich, maar is er een heel systeem dat het misbruik mogelijk maakt. Daar moet iets aan gedaan worden, zodat er geen volgend geval voorkomt. Ik probeer structuren te veranderen, de dingen in beweging te brengen. Voor Moeder Theresa blijft de zwakkere de zwakkere. Voor mij is de zwakke de eerste persoon die een andere zwakke kan meetrekken uit een slechte situatie.”

“Ik geloof dat waar mensen het opnemen voor de zwakken, we een beetje Gods wereld bereiken. Ik geloof dat wij dagelijks mee de wereld scheppen. Ik ben blij me te kunnen inzetten voor solidariteit, samen met een hele beweging van sterke vrouwen en kinderen. Ik geloof in onze verbondenheid.”

Jeanne Devos: De meeste slachtoffers van verkrachting blijven buiten beeld

De zaak van de brutale groepsverkrachting blijft de publieke opinie in India -en de wereld- beroeren. Is dit een beslissend kantelmoment voor de vrouwenrechten in India? Zuster Jeanne Devos, die vanuit Mumbai al decennia bezig is de huisarbeidsters te organiseren en te verdedigen, vreest van niet.

[/auteur/gie-goris/auteur/gie-goris](/auteur/gie-goris)

[Gie Goris](/auteur/gie-goris)

[MO\*redactie](/taxonomy/term/860)

Hoofdredacteur, Azië, religie & conflict7 januari 2013

[@GieGoris](http://twitter.com/GieGoris)

Zuster Jeanne Devos begon in 1985 met de National Domestic Workers Movement omdat er zo vaak problemen waren met de meisjes die van het platteland in de boomende Indiase steden terechtkwamen. Intussen resluteerde dat werk in een rist legale beschermingen en erkenningen, en kreeg Devos zelf ook aan steeds groeiende lijst prijzen en erelinten. In een gesprek dat MO\* vroeger met haar had, vertelde ze dat ze haar kracht fundamenteel put uit [de veerkracht van meisjes](/artikel/jeanne-devos-met-de-kracht-van-een-verkracht-meisje) die zich niet laten breken door seksueel geweld of andere mishandelingen.

Daarom vroeg MO\* vandaag hoe zij aankijkt tegen de massale uitbarsting van protest naar aanleiding van de brutale groepsverkrachting van een studente in Delhi op 16 december.  
  
'De protesten hebben op de eerste plaats te maken met het feit dat het verkrachte en vermoorde meisje een studente was uit de middenklasse, waardoor de vele andere middenklassers in India zich ditmaal direct aangesproken voelden. Heel vaak is dat niet het geval. De week voor de groepsverkrachting in Delhi werden er op het platteland 28 dalit-vrouwen verkracht [dalits zijn kastelozen] bij een enkele aanval op een dalitgemeenschap. Dat leverde nauwelijks een zucht op.   
  
We merken dat ook als het bijvoorbeeld over seksueel geweld tegen huispersoneel gaat. Dan zijn de daders middenklassers en het slachtoffer is telkens een meisje of een vrouw die er alleen voor staat, die afhankelijk is, die vaak zelfs de woorden niet heeft om haar probleem te vertellen.   
  
Dat is nog meer het geval wanneer het om kinderen gaat in huisarbeid. Zij zitten helemaal in een overlevingsmodus en maken nauwelijks het onderscheid tussen gewone mishandeling en seksueel misbruik. Voor hen is de samenleving helemaal blind en doof, omdat ze zelf niet de kracht en de mogelijkheden hebben om van zich te laten horen.'  
  
'In 2010 stelde het ministerie van Vrouw en Kind een opvallend nieuwe wet voor die werknemers moest beschermen tegen seksueel geweld. Die wet gold voor iedereen: hogere en lagere functies, stagiairs, jurnalisten, interms, ... behalve voor huispersoneel. Nochtans zijn zij het meest kwetsbaar voor dat geweld omdat ze alleen werken, en achter gesloten deuren. Het heeft ons anderhalf jaar actie op alle terreinen en plaatsen gekost eer we die wet inclusief konden maken en dus ook konden laten gelden voor huispersoneel.'  
  
'Dit protest gaat enerzijds niet over alle verkrachtingen, want dan zouden andere gevallen van nog brutaler seksueel geweld nog meer commotie moeten veroorzaken. Anderzijds gaat het over veel meer: het gaat ook over de wijdverbreide frustratie met de onmacht of de onwil van de overheid om echt wat te doen voor de rechten van vrouwen. Dat werd nog eens onderstreept in de dagen na deze verkrachting, toen alles in de langzame molen van administratie en justitie gestopt werd.'  
  
'Verkrachting is minder een uiting van seksuele drift -al sluit ik die factor niet uit- en eerder een manier om macht uit te oefenen. Mannen bevestigen zo hun machtspositie tegenover vrouwen, machtigen tegenover kwetsbaren. In India lopen dan altijd de lijnen van kaste en klasse door elkaar, maar vrouwen dragen wel de consequenties. Alleen bij de adivasis [de tribale gemeenschappen in India] komt verkrachting zo goed als niet voor. Bij hen gelden dan ook heel andere verhoudingen tussen de geslachten, en ze hebben over het algemeen een veel vrijere omgang met seksualiteit. '  
  
'Ik denk niet dat deze protesten zullen uitmonden in een fundamentele omslag in de Indiase samenleving. Daarvoor is de focus te eng en worden de grote groepen slachtoffers van seksueel geweld veel te weinig op de agenda geplaatst. Ik vrees dat dit een strovuur is dan een aardschok. Je krijgt trouwens de meest waanzinnige stellingen te horen. Zo verklaarde de voorzitter van de RSS [de extreemhindoeïstische massaorganisatie die veel invloed heeft binnen de hindoenationalistische BJP partij] recent dat verkrachtingen alleen voorkomen in het verwesterde deel van India. In Bharat [de Hindi-naam voor India, die ook staat voor het pure, hindoeïstische India] komt dat niet voor, zei de man. Dat hou je toch niet voor mogelijk?'

Reyers laat: <http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/2.30451>

(vrouwen = persoonlijk bezit, abortus van meisjes, duiding bij verkrachtingen in India)

**Noem mij in ‘s hemelsnaam geen Vlaamse moeder Teresa’**

* 38

[](http://margotvanderstraeten.com/wp-content/uploads/2009/04/921469019.jpg)Jeanne Devos komt uit het Brabantse Kortenaken, maar woont en werkt intussen al meer dan veertig jaar in India, waar ze onder meer The National Domestic Workers Movement oprichtte, een beweging die ijvert voor de rechten van dienstmeisjes. ‘Vrouwen en kinderen ‘onafhankelijk’ maken, dát is mijn roeping. But come to Mumbai en zie waar ik mee bezig ben.’ Een bezoek aan sister Jeanne, die volgende vrijdag misschien de Nobelprijs voor de vrede wint.

In Mumbai, dat tot 1996 de koloniale naam Bombay droeg (van het Portugese Bom Bahia, goede baai), begrijpen ze er niets van. Van ‘s morgens tot ‘s avonds vallen er dikke waterstralen uit de lucht, die zo vol smog zit dat de druppels, waar ze ook belanden, stoffige, zwarte striemen achterlaten. Gewoonlijk trekt de moesson zich begin september terug, maar dit jaar lijkt hij de miljoenenbevolking van Mumbai geen rust te gunnen. De schrik zit er bij iedereen goed in. Want sinds 26 juli van dit jaar is the twentysixth geen gewoon getal meer. Zesentwintig, dat is het cijfer waarachter een zondvloed schuilgaat: minstens duizend doden, honderdduizenden daklozen en miljoenen dollars schade. Het is de datum die ervoor gezorgd heeft dat vandaag niemand nog rustig kan blijven. En dus wordt er mobiel van noord naar zuid gebeld en van oost naar west. Dat het, net zoals die 26ste juli, in de hele stad en dus niet plaatselijk schijnt te regenen maakt de ongerustheid er alleen maar groter op.

“Mijn auto stond tot aan het dak onder water”, zegt de taxichauffeur die me, met een oude Mitsubishi zonder ruitenwissers en een vochtige achterbank, naar het kantoor van The National Domestic Movement brengt. “Ik heb hem een maand moeten laten drogen. Het heeft me handenvol geld gekost. Aan vervangingsstukken. En aan loon, want zonder auto geen inkomen.”

Klagen doet deze taxichauffeur niet. Hij is blij dat hij zijn wagen weer aan de praat heeft gekregen. Hij heeft buren die een kind hebben verloren. En de vrouw van zijn broer was twee dagen vermist. Toen vonden ze haar in een opvangcentrum waar minstens evenveel ratten als mensen waren ondergebracht. Er dreven ook ratten door de straten, samen met koeien en andere opgezwollen lijven waarvan de poten in de lucht staken. Hij zegt dat de stad stonk. Maar dat de mensen elkaar goed hebben geholpen. Dat de overheid massaal Dettol, een snel, bacteriëndodend chemisch middel, heeft uitgedeeld zodat er gekookt kon worden. Dat er voor elkaar gekookt werd. Dat vier slachtoffers van de overstroming een week in zijn huis hebben gelogeerd omdat dat van hen volledig weg was gespoeld. Dat wij in Europa beslist veel over de overstromingen van Mumbai zullen hebben gehoord, zegt hij. “Ach mijnheer”, zwijg ik, “het spijt me, maar na de regen heeft ook New Orleans jullie van de kaart geveegd.”

Om van het hotel naar het kantoor annex de ‘residentie’ van Jeanne Devos te gaan, moeten we door Dharavi, dé grootste sloppenwijk van Azië, volgens sommige bronnen van heel de wereld. Wat er ook van zij: Dharavi is één krioelend mensennest van 200 hectare groot, volgestouwd met kartonnen, golfplaten, metalen en plastic krotten die twijfelachtig op elkaar gestapeld zijn, soms tot vijf verdiepingen hoog. In een krot van enkele vierkante meters wonen gemiddeld vijftien mensen: ze slapen op elkaar en beurtelings. Het bevolkingsaantal van Mumbai varieert al naargelang van het naslagwerk of de statistieken die je consulteert, niemand ligt er wakker van: tussen twaalf en zestien miljoen leeft maar vier miljoen verschil.

We moeten ook door D’Mello Road, een overdrukke straat waar auto’s, vrachtwagens en gemotoriseerde riksja’s de hele dag door slechts stapvoets vooruitkomen, omdat ze met veel te veel zijn, omdat er roze geschilderde, heilige koeien door het verkeer paraderen, omdat vrouwen en kinderen met bedelende handen tussen de auto’s laveren, omdat de bewoners van de straat zich op de stoep en de weg staan te wassen, een kruik vuil water over dat blote lichaam, omdat ze, op de weg, hun haren laten knippen of er naar de tandarts (een stoel en een tang) gaan.

D’Mello Road is de tientallen kilometerslange, Indiase invulling van onze ‘lintbebouwing’. Op de stoep, voor de bakstenen huizen, zijn honderdduizenden bewoners min of meer definitief neergestreken. Ze hebben er hun tentje van plastic zakken opgezet, en er hun deken of krant gespreid. Kroostrijke families van drie generaties wonen er onder één stukje zeil dat nog smaller is dan de tentjes die arbeiders van de waterwerken in onze steden wel eens opslaan om er een gat mee te bedekken. De stoep is bezaaid met zelfgemaakte houten en juten bedden. Op nog geen 10 centimeter vanwaar kinderen en volwassenen liggen te slapen rijdt dag en nacht het lawaaierige, toeterende en stinkende verkeer voorbij.

“Ik weet niet wanneer ik precies beseft heb dat ik naar India wilde. Het is alsof ik het altijd gewild heb. Het land maakte mij nieuwsgierig. Ik werd aangetrokken door die veelheid van godsdiensten en culturen, door de mystiek, en natuurlijk ook door het wapen van de radicale geweldloosheid van Mahatma Ghandi, de grootste bevrijdingsdenker aller tijden. Toen er in 1963 een missie vanuit België vertrok, was ik dan ook de eerste om me aan te bieden om mee te gaan. Ik heb me die beslissing nog geen moment beklaagd. En dan niet omdat het leven voor mij hier gemakkelijk zou zijn. Dat is het niet, toch niet louter objectief gesproken.

“Op mijn leeftijd – ik ben zeventig – zou ik in België een veel rustiger leven kunnen leiden. Maar dat wil ik niet. Ik werk dag in dag uit, ik heb dat nodig. Help me er trouwens aan te denken dat ik zo dadelijk mijn e-mail ophaal. Daar heb ik gisteren geen tijd voor gehad, het was erg druk op het kantoor. En herinner me eraan dat ik de affiches van onze nieuwe campagne download. Je moet ze zien, ze zijn erg goed. Het is niet gemakkelijk om een trieste boodschap op een positieve manier te brengen. Mensen horen niet graag eenzijdig negatieve verhalen horen. Je moet ze, hoe hard de waarheid ook is, altijd naar het licht in de donkerte wijzen.

“Ach, stel je toch eens voor dat ik mijn tijd en energie aan de problematiek van het brugpensioen in plaats van aan misbruikte en verschopte dienstmeisjes zou besteden! Ik heb nog zoveel te doen. Kijk, hier op dit prikbord hangen enkele doelstellingen die we voor ogen houden. ‘Publish newsletters with contributions from children in domestic work’, bijvoorbeeld, en ‘keep pressuring the government for legislation’. Dat is hoofdzaak. Wij moeten de regering constant en systematisch onder druk zetten om een wetgeving op poten te zetten. Het is een schande, maar totnogtoe is huishoudelijk werk in India nog niet als arbeid erkend in de arbeiderswetgeving. Al die meisjes en vrouwen die als huishoudhulp werken, hebben geen wettelijke en ook geen financieel-economische rechten. Ze werken soms zeven dagen per week, hebben geen maximum aantal werkuren, ontvangen geen minimumloon. In veel gevallen durven en kunnen ze het zich zelfs niet permitteren om het werk er even bij neer te leggen, zelfs niet als ze doodziek zijn. Van een ziekteverzekering of een pensioenregeling hebben ze, dat spreekt, nog nooit gehoord.”

“De jongste jaren heeft iedereen het maar over de economische potentie van dit land, of over de stad Mumbai, die aardig op weg is een tweede Shanghai te worden. Het klopt dat de upperclass met rasse schreden groeit en dat het land vol kunde, kennis en ambitie zit. Maar je mag niet vergeten dat er ook geen land is met zo’n enorme underclass als hier: ongeveer 60 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. En vrouwen maken daar, zoals in haast elk ontwikkelingsland, de meest gediscrimineerde groep van uit.

“Het kastensysteem mag dan officieel zijn afgeschaft; meisjes en vrouwen die van de lagere kasten komen, worden dubbel gediscrimineerd. Wist je dat 99 procent van de abortussen uitgevoerd wordt op vrouwelijke foetussen? Dat is pijnlijk logisch als je weet dat een meisje per definitie inhoudt dat het gezin later een bruidsschat zal moeten betalen. Veel ouders kunnen die last niet dragen. Als er dan toch meisjes geboren worden, krijgen ze, alweer systematisch, amper onderwijs. Naar hun gezondheid wordt nauwelijks omgekeken en met hun maatschappelijke ontplooiing is al zeker niemand bezig. Vergeet ook niet dat de economische druk op deze gezinnen zo groot is dat elke mond die gevoed moet worden bijkomende zorgen betekent. En dus worden er nogal wat meisjes van het platteland ‘verkocht’ aan mensen uit de stad. Gezinnen van de middenklasse die zeggen dat ze het kind adopteren en een toekomst zullen bieden en die, zodra het meisje bij hen inwoont, duidelijk maken dat die toekomst niets anders inhoudt dan afwassen en poetsen en koken en schrobben en stoffen en wassen.

“In Mumbai alleen al wordt het aantal dienstmeisjes op meer dan 80.000 geschat; een kleine 20.000 daarvan is jonger dan twaalf jaar. Sommige wonen bij hun werkgevers, andere gaan ‘s avonds terug naar de sloppenwijk. De werkgevers behandelen die meisjes heus niet zoals ze hun eigen kinderen behandelen. Velen worden misbruikt, psychisch, lichamelijk en natuurlijk ook seksueel. Aids heeft de zaak op dit vlak alleen nog maar erger gemaakt. Sommige families kopen voor een honderdtal roepie een meisje dat hiv-negatief is en dat ze vervolgens naar hartelust door alle mannen van hun families ‘veilig’ laten misbruiken.

“In 1985 zijn we met de Domestic Workers Movement begonnen, die zich aanvankelijk alleen op vrouwen richtte. Vandaag werken wij voor en met meisjes en vrouwen; onze beweging heeft achttien kantoren in evenveel staten van India en wij werken in maar liefst 28 talen. We delen nieuwsbrieven uit. Trommelen overal dienstmeisjes en -meiden op. Proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen op hun rechten en waardigheid te wijzen. Ons netwerk is nationaal en internationaal goed vertakt. Wij werken nauw samen met de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, met internationale arbeidersorganisaties, met bewegingen die opkomen tegen de slavernij. Met de universiteit van Leuven (waarvan Jeanne Devos in 2000 de titel van doctor honoris causa ontving, MVDS) is de verbondenheid erg groot.

“Niet iedereen is blij met onze wijdvertakte Movement of Domestic Workers. Voor bepaalde regeringsleden van India ben ik een persona non grata. Maar dat is dan maar zo. Ik lig er niet wakker van. Er is maar één zaak waar ik wakker van lig en dat zijn de kinderen. Hier, in Mumbai, hebben we 35 groepen van kindslaven die een keer per week samenkomen om elkaar te ondersteunen. Je kunt je de eenzaamheid van zulke dienstmeisje niet voorstellen. Tussen de tien en veertien jaar en nooit of nooit mogen spelen of zich ontspannen. Niemand om mee te lachen of te huilen. Geen enkel sociaal contact. Voor al hun behoeften zijn ze volledig afhankelijk van hun werkgever. Ze kunnen niet lezen of schrijven en zijn dus ook op dat vlak van de wereld afgesneden.

In het begin praten de kinderen niet. Je moet contact zoeken. In die stilte bouwt zich een band op. Als ze die band voelen, beginnen ze te spreken. Over hoe madame het hete strijkijzer op hun arm neer heeft gezet. Hoe diezelfde madame aan het fornuis kwam staan en met volle kracht een vork in hun hand heeft gepland. Hoe ze naast de vuilnisbak moeten slapen, tussen de kakkerlakken. Hoe ze soms geen eten of drinken krijgen, omdat ze een bepaalde taak niet goed genoeg volbracht hebben. Deze week nog spraken we een meisje dat van haar werkgever geen eten en drinken meer kreeg totdat ze de weggerende hond weer binnenhaalde. Maar de hond kwam niet terug, ook niet na vier dagen.

“Ik schaam me herhaaldelijk voor het menszijn. Ik heb al veel gezien. Maar ik houd me vast aan het geloof dat als het kwade in ieder van ons zit dat ook voor het goede moet gelden. Maar ouders met kinderen die een ander kind folteren, daar kan ik, zelfs na al die jaren, nog altijd niet bij.

“De gruwelijkste confrontatie met het slechtste van de mens hebben we een paar jaar geleden meegemaakt. Hier. Neem deze foto’s maar door, maar wees voorbereid op beelden die nooit meer van je netvlies geraken. Het zijn foto’s van een meisje dat bij twee dokters in dienst was. Het meisje staat van top tot teen vol mensenbeten. De twee dokters, ja, hebben haar op alle plekken van haar lichaam, van haar wangen tot haar benen, borsten, armen, billen, honderden keren gebeten, tot het bloed eruit droop. Als je zo’n meisje ziet, gaat er zoveel door je hoofd dat je niet meer weet wat je denkt. Wij hebben het meisje in huis gehaald. Na enkele dagen kwam ze al een beetje bij. Dat is deugddoend. Te zien hoe een rustige en vreedzame omgeving een kind, zelfs als haar volledige lichaam en geest uit littekens bestaat, weer energie en moed en doorzettingsvermogen kan geven. Tegen het echtpaar hebben wij een rechtspraak aangespannen en ze zitten nu in de gevangenis. Nu en dan winnen we. Maar heel vaak verliezen we. Dat is zeer frustrerend en heel jammer, maar het zou nog erger zijn als wij ons daardoor zouden laten afschrikken. Die kinderen zijn onze bestaansreden.”

Ik kan me niet tevreden stellen met het verzorgen van de armsten der armen. Ik moet naar oplossingen kunnen zoeken, aan het verwrongen systeem kunnen morrelen, de overheid kunnen confronteren met de georganiseerde onderdrukking van de vrouw. Wie mij dus de Vlaamse moeder Teresa noemt, maakt een vergelijking die niet opgaat. Ik heb moeder Teresa goed gekend, ik heb veel eerbied voor haar, en voor de manier waarop ze consequent haar weg van ‘de verzorgende’ aflegde. We hebben elkaar vaak ontmoet. Allebei hebben we ons aan de armsten van de armen gewijd. Maar de aanpak was en is totaal verschillend. Moeder Teresa vertrok van de stervenden die ze zo waardig mogelijk naar hun dood begeleidde. Dat was haar weg. Ik kan dat niet; als ik een stervende help, vraag ik me op datzelfde moment af hoe ik de zaak moet aanpakken om te voorkomen dat er nog iemand aan dezelfde oorzaak sterft.

“Moeder Teresa oordeelde niet. Ze wou het lot van de mensen helpen dragen maar wenste het niet te veranderen. Ik ben een totaal ander mens en wil vanuit de persoon die ik ben consequent zijn: als ik onrechtvaardigheid zie, wil ik het slachtoffer helpen, maar ook en vooral de wortel van dat kwaad aanpakken. Die is niet altijd zichtbaar. Bij de dienstmeisjes spelen, naast de traditionele onderdrukking van de vrouw, ook verwrongen internationale en economische krachten mee. De vlucht uit het platteland kan maar op één manier tegen worden gehouden: door de landbouw aantrekkelijk te maken en door bijvoorbeeld eerlijke handel te waarborgen.

“Op dit moment is het Amerikaanse katoen, dat zwaar gesubsidieerd wordt, nog altijd goedkoper dan het Indiase. Kun je je dat voorstellen? En verbaast het terrorisme je dan? Mij niet. Het terrorisme van vandaag is het gevolg van eeuwenlange, systematische onderdrukking en vernedering. Ik denk zelfs dat je de rooftochten in New Orleans in eenzelfde kader mag plaatsen. In het Westen, en zeker in de VS, heersen een verregaand individualisme en een gebrek aan solidariteit. Plus: de plunderingen zijn een uitvloeisel van een groep mensen waarnaar niet geluisterd wordt. Negeren is vernederen.”

“Ik ben een fervente pleitbezorgster van de rechten van de vrouw. Mijn werk is vanuit de keuze voor vrouwen begonnen, dus ja, noem mij een feministische non. En ik zeg het niet graag, en het doet mij enorm pijn, maar je hebt gelijk: de gemeenste vormen van misbruik die wij tegenkomen, worden bijna altijd door de vrouw uitgeoefend. Het moet de frustratie zijn. Het klassieke verhaal van het baasje dat de hond slaat en de hond die het kind bijt. Maar als vrouwen samenwerken, ontstaat er een enorme kracht en rijkdom.

“Ik kan me opwinden over de houding van de kerk ten opzichte van onze sekse. Voor mij is het christendom nog altijd zeer verrijkend, en ik put nergens zoveel kracht uit als uit het evangelie dat zegt dat wij de mensen ‘vrij moeten maken’. Maar in die kerk waar ik de voordelen van zie, ervaar ik ook gebreken. De kerk gaat aan een van de grootste uitdagingen van onze tijd voorbij. In plaats van de vrouw uit te sluiten, zou zij haar sleutelfuncties moeten geven. Het hele, op rituelen gerichte priesterschap zou in een nieuw, werelds kleedje gestoken moeten worden. Weg met die afstand, maak deel uit van de wereld.

“Er heerst een onvermogen om dicht bij de mensen te staan. Ach, als ik niet met mijn dienstmeisjes bezig zou moeten zijn zou ik daar misschien mijn schouders onder zetten. Door vrouwen uit te sluiten, mist de kerk minstens de helft van de wereld en dus van haar kansen. Kijk om je heen. Je ziet toch dat vrouwen, waar je ook gaat, veel dichter bij het leven staan. De laatste twee winnaars van de Nobelprijs voor de vrede (Shirin Ebadi, de Iraanse advocate, en Wangari Maathai, de Keniaanse groenactiviste, MVDS) waren winnaressen. En het is geen toeval dat de Zwitserse etnologe dr. Ruth Vermont-Mangold, die vanuit haar mandaat als Europees parlementslid diverse vluchtelingenkampen en oorlogsgebieden heeft bezocht, op het idee gekomen is om 1.000 vrouwen die over heel de wereld aan de echte basis van het leven werkzaam zijn gezamenlijk voor te dragen voor de Nobelprijs voor de vrede 2005. Vrouwen vullen elkaar aan, ze zijn veel minder hiërarchisch dan mannen.”

“Wijsheid komt met de jaren, en hier, in India, heb ik veel geleerd. Ik ben begonnen met voor doven te werken. Doven lezen een gezicht volkomen anders dan horenden. Ze lieten mij niet toe komedie te spelen. Als ik met een gezicht vol heimwee voor de klas stond, kon ik niet aan een uitleg ontsnappen. Ze zíén dat er iets scheelt en ze zijn pas tevreden als je uitlegt wat eraan schort. Door hen ben ik opener geworden, ze hebben het vernis van mijn bestaan gekrabd.

“Hetzelfde geldt voor de godsdiensten die hier met elkaar verweven zijn. Ik zit tussen hindoes, moslims, katholieken, boeddhisten, aanhangers van Krishna en noem maar op. Het heeft geen zin om, te midden van dat pluralisme, vol te houden dat jouw God de enige is. Omgeven door de essentie van het leven verlies je al snel je westerse betweterigheid. Maar ik heb het ook gedaan hoor, in de jaren zestig. Kinderen gedoopt en dus bekeerd, omdat ik er rotsvast van overtuigd was dat dat het beste voor hen was. Ook al stierf dat kind een dag later. Ik wist het zeker: omdat het gedoopt was, zou het een beter volgend leven krijgen. Nu heb ik spijt dat ik me daar een paar jaar mee bezig heb gehouden, maar ik ben dan weer dankbaar voor de groei die ik heb meegemaakt: het beste voor een stervend kind is dat het niet sterft.

“Ik ben ook jarenlang geconditioneerd door de publieke opinie, die er, nu nog, van overtuigd is dat een kind dat huisarbeid verricht in ruil voor kost en inwoning beter af is dan een kind dat op het platteland honger lijdt. Het is een volstrekt verkeerde gedachtegang! Kinderarbeid is per definitie onrechtvaardig. Punt uit. Ook als je belooft het kind goed te behandelen. Honderden voorbeelden kan ik geven van werkgevers die zeggen ‘dat ze hen dankbaar moesten zijn, want dat zij het meisje een dak boven het hoofd bieden en eten geven’. De restjes weliswaar.

Een kind, en dan zeker die kinderen jonger dan veertien, moet kunnen spelen. Naar school kunnen. Bij leeftijdsgenoten kunnen zijn. Dat is ook ons uitgangspunt: wij zijn tegen kinderarbeid en wij zetten ons ervoor in om kinderen uit de huizen naar scholen te halen. Voor dat schoolgeld zijn we constant op zoek naar fondsen. Dat is niet simpel: wij werken bijvoorbeeld totaal anders dan Foster Parents, dat ik al in heel wat scholen aan het werk heb gezien. Die vereniging pakt de zaak ‘schoolmatig’ aan: ze geeft haar Indiase vertegenwoordigers 100 roepie per kind dat ze aanbrengen. Die vertegenwoordiger, die natuurlijk niet dom is, stapt naar grote scholen en gaat er voor hele klassen uitleggen wat Foster Parents nu precies doet. Na het exposé vraagt hij wie van die leerlingen graag een studiebeurs wil. Iedereen natuurlijk. Maar aan de armsten van de armen, aan zij die echt een school nodig hebben, gaat alles voor de zoveelste keer voorbij.

“Vorig jaar hebben we vijfduizend kinderen uit de slavernij gered. Dat is veel. En ook weinig. Maar die kinderen gaan nu tenminste naar school. Ze hebben hun waardigheid gevonden en ze hebben zicht op iets dat op een toekomst lijkt. Plus, en dat is heel belangrijk, ze zijn een drijvende kracht van onze beweging. Want al deze misbruikte dienstmeisjes, kinderen en vrouwen, nemen zelf het initiatief over. Ze hebben ervaren dat hun anonimiteit doorbroken kan worden, ze weten dat ze ook rechten hebben en dat ze die rechten kunnen doen gelden. Ze gaan nu zelf actief op zoek naar lotgenoten, die ze dan weer verder proberen te helpen.

“Deze week nog is een groepje kinderen hier samengekomen. De moeder van een van hen was door haar man bont en blauw geslagen. Wel, dat groepje kinderen is samen naar die man gestapt. Ze hebben hem op de rooster gelegd. Hem gevraagd waarom hij dat gedaan had. En daarna hebben ze hem een verklaring laten ondertekenen. Dat ze, als hij in een volgende dronken bui hetzelfde zou doen, met hem naar politie zouden stappen. Zo’n verwezenlijking vind ik een grote overwinning, ja. Het zijn die op het eerste gezicht kleine acties die de dynamiek van onze beweging weergeven. Wij zijn geen vereniging die je in een organigram kunt gieten. Wij zijn een golf die je overal in dit land een beetje voelt.”

*© 2005 De Persgroep Publishing*

<http://www.standaard.be/cnt/dst29012000_015?shareId=eabc8ff9dd9d2653f85979148365c2ec13682ce22564221b9f63af476776b1398675b74e1a3e6adee1587f399b7d2751016519ed36613a8cbc74b90171de76be>

Erkenning voor de kracht van kinderen

# INTERVIEW. Zuster van de Jacht Jeanne DEVOS

29 januari 2000 | Veerle Beel

BRUSSEL -- Twee prijzen ontvangt ze in één klap. De Vlaamse non Jeanne Devos, die het opneemt voor werkende en uitgebuite kinderen in India, blijft er bescheiden bij: ,,Iemand moet blijkbaar het vlaggenschip zijn. Maar de veerkracht van de Indische kinderen is de sterkte van ons project.''

[Mail](mailto:?subject=INTERVIEW.%20Zuster%20van%20de%20Jacht%20Jeanne%20DEVOS&body=http://www.standaard.be/cnt/dst29012000_015)

[Print](http://www.standaard.be/cnt/dst29012000_015?shareId=eabc8ff9dd9d2653f85979148365c2ec13682ce22564221b9f63af476776b1398675b74e1a3e6adee1587f399b7d2751016519ed36613a8cbc74b90171de76be) [Corrigeer](mailto:correcties@standaard.be?subject=Correctie%20-%20INTERVIEW.%20Zuster%20van%20de%20Jacht%20Jeanne%20DEVOS&body=http%3a%2f%2fwww.standaard.be%2fcnt%2fdst29012000_015)

Dinsdagavond mag Jeanne Devos de Vredesprijs in ontvangst nemen van het katholieke weekblad *Kerk en Leven* . Ze krijgt die uit handen van Mary Robinson, VN-commissaris voor de mensenrechten en voormalig president van Ierland, die zelf ook tot de genomineerden behoorde.

Een dag later houdt Robinson de officiële toespraak bij de uitreiking van de eredoctoraten aan de KU Leuven. Ook daar viel Jeanne om haar werk voor de Domestic Workers' Movement in de prijzen. Ze vindt het een hele eer.

,,Ik heb het meteen aan onze kinderen verteld. Jullie hebben een prijs gewonnen! Ze stapelden prompt vier bakstenen op elkaar, voor het ereschavotje, en vroegen waar de beker dan wel was.''

Kort na het uitbreken van de zaak-Dutroux haalde Jeanne al uitgebreid de nationale pers, omdat toenmalig premier Jean-Luc Dehaene op officiële rondreis in India speciaal voor haar halt hield in Bombay. Over foltering en uitbuiting, ook seksuele, kunnen de kinderen van Jeanne en haar ploeg helaas maar al te goed meespreken.

Van de naar schatting 20 miljoen minderjarigen in India die werken voor de kost, doet de helft dat in de privésfeer van een woning. Ze zijn letterlijk meid voor álle werk. Ondervoed, onderbetaald, eenzaam. Kunnen vaak niet naar school en worden het makkelijke slachtoffer van een baas die zijn handen niet kan thuishouden. Vaak komen ze uit een lage sociale klasse of van een verafgelegen gebied waar honger heerst.

Gelukkig, zegt ze, heeft de Internationale Arbeidsorganisatie huisarbeid erkend als gevaarlijke vorm van kinderarbeid. Met die internationale steun -- ze ontmoette Robinson één keer tijdens een voorbereidende vergadering -- kan Jeanne in India meer deuren openen. India zelf erkent huishoudhulp niet eens als arbeid en dat is een groot tekort, meent de Vlaamse non, die voor volwaardige erkenning strijdt, om een betere bescherming te kunnen bieden.

Ook voor de kinderen? ,,Moeilijke zaak'', zucht ze. ,,Als je zegt dat kinderen dit werk niet mogen doen, maar hun geen alternatief biedt, laat je ze stikken in hun misère. Daarom hebben wij gekozen voor de pragmatische aanpak: helpen waar het kan, hen mondig maken, hen organiseren.''

In het beste geval leidt dat tot wijken waar oudere meisjes de nieuwkomers contacteren, opvangen en de weg wijzen. Zo bekomen velen toch nog dat ze hun werk met een vorm van scholing kunnen combineren. In de ergste gevallen -- en zo komt er in een miljoenenstad als Bombay elke maand wel één aan de oppervlakte -- helpt de beweging van Jeanne meisjes om weg te lopen en sleept ze misbruiken voor de rechter.

Ze heeft er vertrouwen in dat deze jonge meisjes, kinderen nog, ook erge trauma's kunnen verwerken en tot diamanten omslijpen. ,,Het is de kracht van onze beweging'', zegt de Vlaamse zuster overtuigd. ,,Ik heb zwaar misbruikte kinderen gezien die we terug konden brengen naar hun familie en die nu de beste pleitbezorgers zijn tegen kindermisbruik. Sommigen willen dokter worden, anderen advocaat. Zij zullen dit werk op lange termijn beter doen dan wij.''

Nu al sloten diverse ploegen in andere Indische grootsteden zich bij de beweging van Jeanne Devos en haar Indische medezusters aan. Mensen van elk soort achtergrond, veelal leken, en lang niet allemaal katholiek. Bovendien kan de beweging rekenen op de medewerking van Indische advocaten, artsen, mensenrechtenactivisten en van de vrouwelijke politie. Een aangroeiende stroom van Indiërs die verandering willen. ,,Ze hadden alleen iemand nodig die hen toonde dat het mogelijk was.''

Maar er blijft nog een lange weg te gaan. Kan een eredoctoraat helpen? ,,Ik hoop het!'', zegt Jeanne. ,,Als Leuven erkent dat er ook vandaag nog slavenarbeid bestaat, zelfs in nieuwe vormen, en als de universiteit er dan ook nog haar academisch gewicht tegenaangooit. Dan kunnen we veel bereiken.''

 *Jeanne Devos vertelt over haar werk in de KTRO-uitzending Het Braambos, zondagavond op Canvas, van 22u.30 tot 23u.30.*

in het tv-journal: <http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/journaal/2.26382/2.26383/1.1532875>

Fragment uit God en Klein Pierke (Martin Heylen) met Zuster Jeanne Devos over Vipassana Meditatie: <http://www.een.be/programmas/god-en-klein-pierke/jeanne-en-martin-mediteren>