**De ongekende en onbesproken crisis in Congo**

**Op het moment is er veel gaande in de wereld. Er is sprake van veel geweld, onvrede en oorlog. Ook in Congo is dat niet anders: miljoenen mensen vluchten om te overleven. Vechten om te overleven. Kinderen zijn geen kinderen meer, maar kindsoldaten. Vrouwen én mannen zijn door al het seksuele geweld geen mensen meer, maar “weapons of war”. Ofwel: er is een humanitaire crisis. Een die niet veel in de media belicht wordt, maar wel zo belangrijk is.**

Recentelijk heeft een man uit Congo zichzelf op video in brand gezet om bewustzijn te creëren omtrent de Congolese crisis. Om de ernst van de situatie te benadrukken. Op het moment wordt dit nieuws namelijk niet opgepakt door grote nieuwsplatformen, waardoor men dan ook niet weet dat dit speelt. Het is namelijk zo dat de Democratische Republiek Congo (DRC) al vanaf 1870 een gewelddadig verleden kent. De twee grootste boosdoeners in dit verhaal zijn: grondstoffen en macht.

Het begon bij de westerlingen, wie in dat jaar Congo ontdekten. Zij ondervonden al snel dat Congo een bron van rijkdom bleek te zijn, vanwege de veel gewilde grondstoffen zoals rubber, diamant en coltan. Machtskwesties kwamen al snel om de hoek kijken, wat meerdere conflicten met zich meebracht. Tot op de dag van vandaag willen meerdere landen kunnen profiteren van de rijkdommen die Congo bezit.

In de tijd vanaf 1885 is Congo een kolonie van België geweest, waar zij helaas ook slachtoffer werd van de slavernij. Pas een hele tijd later, in 1960, werd Congo onafhankelijk. Echter, Congo kent daarbij nog altijd geen vrede. Van een dictator naar groeperingen aan de macht. Van naamsverandering Congo, naar Zaïre, naar de Democratische Republiek Congo. Van burgeroorlogen, naar vrede naar nogmaals burgeroorlogen. Anno 2023 is het de M23, een groep oude soldaten wie eerder bij het Congolese leger hoorden, die de huidige veroorzaker is voor de immense humanitaire crisis en de genocides die daar het gevolg van zijn. UNHCR stelt dat 5,3 miljoen mensen op de vlucht zijn, 58% van alle ontheemden kind zijn en er naar schatting nog 1500 kinderen vermist zijn. Deze getallen lopen alleen maar op. Hans Hoebeke, Congo expert, zegt over al het geweld in Congo het volgende: “…” . Vervelend genoeg gaat de oorlog nog verder dan dit.

**Meer dan alleen oorlog**

Deze crisis brengt veel problemen met zich mee. Volgens UNHCR wordt men “verminkt, verkracht en vermoord. Of zij worden zonder reden gearresteerd en vastgezet onder onmenselijke omstandigheden.” Ook stellen zij dat kinderen ontvoerd worden, met een kleine kans van weerzien. Verenigde Naties heeft daarnaast een rapport uitgebracht waarin geschreven wordt over kindsoldaten. Een aantal van hen zijn niet ouder dan 7 jaar.

Hier blijft het overigens niet bij. Artsen Zonder Grenzen zegt dat de gezondheidssituatie er ook niet beter van wordt. Zo komen uitbraken van ziekten als mazelen, malaria en cholera elk jaar voor, maar biedt de overheid geen gepast antwoord. Het Congolese zorgsysteem schrijft voor dat de zorg gratis moet zijn in noodsituaties, maar vaak moet de burger er vooralsnog voor betalen. Vluchtelingen zitten uiteindelijk zonder medische zorg, voedsel, water, toiletten en onderdak. Mensen lijden en sterven.

[Foto van Kampala, gemaakt door Amnesty International]

**De gezichten en verhalen achter de crisis**

Voor zo’n lange tijd aan geweld, zijn er veel persoonlijke, getraumatiseerde, verhalen te vertellen. Zo vertelt Kampala zijn verhaal aan Amnesty International. Hij werd verkracht door soldaten op een legerkamp. Dit liet hem achter met zweren aan zijn anus. “‘Jij als man verkracht? Dat is onmogelijk’‚ reageert de dokter die vervolgens moppert dat vluchtelingen telkens weer iets nieuws verzinnen,” aldus Kampala. De dokter wil bewijzen zien, dus laat hij Kampala zijn broek naar beneden trekken. Dit, ten aanzien van de arts, verpleegsters, andere patiënten en zelfs toevallige bezoekers. Kampala zou volgens de dokter homoseksueel zijn, iets wat toen strafbaar was.

Ook Joseph, 13, deelt zijn verhaal. Aan Unicef vertelt hij over zijn tijd als kindersoldaat: “Toen de oorlog begon, vluchtten we het bos in. Mijn ouders gingen naar Angola met mijn broers en zussen. Ik voelde mij in de steek gelaten, dus ging ik het leger in. Ik vocht hier een halfjaar. Ik doodde 7 mensen. Het waren allemaal soldaten. Toen vond ik het niet erg. Maar nu ik terugkijk, voel ik mij vreselijk.”

**Helpen vanaf Nederland**

Dat er een groots probleem is, moge duidelijk zijn. Dan rest alleen nog de vraag: en nu? Hierover sprak ik met Jolle Demmers, professor in Conflict Studies: “…” Daarnaast blijft het belangrijk om ons bewust te zijn van het conflict, hierover meer te leren en de verhalen te delen. Zo heeft de Congolese man zich niet voor niets in brand hoeven zetten. En hopelijk zal er dan snel een eind komen aan deze crisis.