De Ashram 25 jaar geleden

Met mooie rustgevende India fluit muziek op de achtergrond ga ik terug in de tijd 1996 naar mijn eerste kennismaking met De Ashram. Op aanraden van Rein van der Plas brachten we een bezoek aan een weeshuis in het zuidelijkste puntje van India. 25 jaar geleden…

Via de vaste telefoon maakten we een afspraak om ze te bezoeken en ‘s maandags was er bezoek voor ons in het hotel. Twee dames en chauffeur kwamen ons ophalen. Ze hadden hele grote voedselinkopen gedaan omdat alles veel goedkoper was in de stad Madurai. Het was ontzettend warm en vochtig weer en in de auto kletsten we samen en zij in hun snelle rattakattapakata taaltje. Na 1,5 uur rijden arriveerden we op de Ashram. Een groot grondgebied met 5 huizen en schoolgebouwtjes met rieten daken. De kinderen stonden ons nieuwsgierig op te wachten. We gingen eerst mee naar het hoofdgebouw waar Krishnan, de zoon van de Ashram oprichtster, ons ontving. Het was een fijn onthaal met lekkers en met kinderen die “dringend” even iets moesten vragen aan Krisnan. Hij had steeds alle geduld.

Wat mij het meeste is bijgebleven; “We werden hartelijk ontvangen en meteen opgenomen in de gemeenschap”. De kinderen wilden graag hun huis laten zien en hun Engels oefenen met ons. Elk huis had een mooie stenen vloer waar ze alles op deden. Letterlijk alles! Eten, drinken, huiswerk maken, slapen, spelen. In elk huis zat een keuken waarop houtvuur de hele dag maaltijden werden gekookt door de kokkinnen. De keuken zag helemaal zwart . Elk kind die er woonde had een vak in een kast van iets meer dan een halve vierkante meter waarin hun persoonlijke spulletjes lagen. Dat was alles!! Er lag een doek in waarop ze sliepen, schoolboekjes en schriftjes, wat schrijfspulletjes en nog een paar kleren. Meer niet!!

Ik weet van Hans Buijze en mijn dochter Luka dat ze nu nog steeds alles doen op deze stenen vloer. Wat me ook ontzettend opviel was, de liefde waarmee deze kinderen werden opgevoed door de huismoeders en door Vasantha en Subama. Natuurlijk verdient elke kind meer aandacht en liefde maar in deze situatie was dat zó mooi, zó warm. De kinderen hadden een heel vast dagritme, waren gedisciplineerd, hielpen elkaar, hadden plezier, ook hun kissebisjes maar ook hun zekerheden. Elke dag eten, een slaapplaats, school, hun (huis)moeders. Een basis die heel veel kinderen in India niet hebben. Er werd elke dag veel tijd besteed aan “puja “. Dat zijn de rituelen die voor de goden gelden. Er werd gezongen, gebeden, geofferd. De kinderen zaten daar elke keer weer heel geduldig bij en deden wel of niet mee. Het hindoeïsme is overal aanwezig in de Ashram. De kinderen hadden een strak schema 6 uur opstaan wassen, ontbijten, “puja” en huiswerk maken. Ze moesten veel tijd aan het huiswerk besteden. Wat me enorm is opgevallen is de rust bij al die keren dat ze moesten wachten, wachten op eten, wachten op hun beurt , wachten op iemand die misschien gaat komen, soms uuuren moesten wachten. Wat een geduld wat een discipline!!

De beschermende omgeving waarin deze kinderen werden/ worden opgevoed met een heel gepassioneerde-, lieve staf, huismoeders, leraren en helpers. Bij thuiskomst hebben we meteen actie ondernomen om deze Stichting te beginnen. En ik ben zó blij dat deze nog steeds bestaat omdat deze kleinschalige Ashram het nog steeds verdient om mede door onze bijdrage ….. deze lieve, jonge kinderen een betere toekomst te geven. Er is al heel veel veranderd en verbeterd sinds 25 jaar geleden de SVA begon. Onze bijdrage blijft echter noodzakelijk om de dagelijkse bezigheden, zoals eten, drinken maar óók de school te kunnen bekostigen. Heel hartelijk dank voor jullie steun en spreek dit voort! Het is het zo dubbel en dwars waard!

Christa Hesen