Kinshasa, 15 september 2022

Hallo allemaal,

Hier dan een beetje nieuws uit een zeer warm land,

Ik hoop eerst en vooral dat jullie het allemaal heel goed stellen.

We zijn vrijdag 2 september met wat vertraging vertrokken en na een rustige vlucht werden we zeer warm onthaald. Iedereen is blij dat we er weer zijn.

Het weekend was kalm en dus hadden we de tijd om ons te installeren, de buurt te verkennen en onze huisgenoten : de SVD-paters te observeren.

Maandag begon dan het serieuze werk met een bezoek aan het secretariaat van ORPER en de huizen met de kinderen met de opvoeders en werknemers.

Wat een warm onthaal! Wat een vriendschap!

Het is goed te zien waarvoor we werken. Dat wil niet zeggen dat alles prima is zoals bij ons, maar de vzw ORPER Diepenbeek wordt hier hoog aangeslagen en onze steun is echt nodig en wordt erg geapprecieerd

.

Iedere dag gaan we naar een huis met de kinderen. We doen activiteiten met hen en hebben ernstige gesprekken met het personeel. Hun werk is moeilijk, zwaar, maar zeer goed. Onze activiteiten zijn zoals bijvoorbeeld maskers maken met kartonnen borden die we meebrachten, balspelletjes met tennisballen, leren schaken, dominospel, mikado, enz... Ook helpen we mee met alfabetisatielessen.

Alles is niet rozengeur en maneschijn hoor, de behoeften zijn zeer groot. De kinderen moeten het met een minimum stellen en twee jongenshuizen zijn in een erbarmelijke staat. Het huis van de kleine jongens kan opgeknapt worden met steun van de provincie Limburg. Hiervoor zijn we erg dankbaar want het is echt nodig.

Het boren van de waterputten is een zegen voor de kinderen en de omgeving.

Buurtbewoners komen er ook van genieten.

Hier bij ons is het ook geen luxehotel : om de haverklap zitten we uren zonder elektriciteit, dan hebben we ook geen water om ons te wassen en toilet door te spoelen. Maar we klagen niet want men is echt bekommerd om ons, en de vriendschap die we krijgen is enorm.

Maar het dagelijks leed van de kinderen is aangrijpend en dat raakt ons heel erg. Vandaag heb ik weer zo'n droevig verhaal gehoord van een 17-jarige jongen en ook vandaag hebben we een van onze meisjes naar de Zusters van Calcutta gebracht : zij heeft AIDS, neemt medicatie en daar heeft ze aangepaste verzorging. Van bij die Zusters hebben we dan een ander meisje van ons meegebracht naar onze huizen. Bij die Zusters verblijven ook heel wat gehandicapten, het is een tehuis voor verstotelingen die nergens terecht kunnen. ORPER werkt goed samen met hen.

Ik wil ook nog vertellen dat het verkeer verschrikkelijk is. Dat is echt millimeter rijden, voor, achter, links en rechts. Het aantal moto's is enorm toegenomen, tot groot gevaar voor de voetganger en andere weggebruiker. Er gebeuren heel veel ongevallen met de moto's en toch zitten ze er met 3-4 personen op. 's Nachts is hier veel lawaai door de sektekerken en de deuils, dit is een rouwwake die enkele nachten duurt. Het gaat gepaard met luide traditionele muziek.

Dit is zowat ons eerste nieuws. De tijd vliegt voorbij, we zijn al over de helft, en we hebben nog veel te doen.

Hiermee wil ik jullie heel veel lieve en vooral warme groeten sturen van Marijke en mijzelf.

Anny Steegmans