Beste mensen,

Wat ontzettend fijn om jullie hier te zien. Ik zie mensen die geloven in de kracht van samen de schouders eronder zetten. Want dat is wat we doen tijdens Write for Rights. Het lijkt zoiets kleins, een brief of een kaart schrijven. Voor u is het misschien ook een kleine moeite. Maar voor een ander kan het een wereld van verschil maken.

Zo liet Sawyeddollah uit Myanmar, voor wie we vorig jaar schreven, ons onlangs weten: “Tijdens Write for Rights ontving ik een golf van motivatie, steun, aanmoediging en solidariteit van mensen en groepen van over de hele wereld.” De jonge mensenrechtenactivist liep gevaar omdat hij het opnam voor de rechten van zijn volk, de Rohingya. Sinds dit najaar studeert hij veilig in New York.

De brieven en kaarten die we vorig jaar schreven, waren ook van groot belang voor Rita Karasartova uit Kirgizië. Uit zorgen over de toegang tot drinkwater, demonstreerde Rita vreedzaam. Daarna werd ze opgepakt. Ze bracht maanden door in een kleine cel, zonder contact met haar familie, en werd daarna onder huisarrest geplaatst. Tijdens Write for Rights schreven honderdduizenden mensen over de hele wereld voor haar vrijspraak. In juni dit jaar werd Rita vrijgesproken.

Het lukt niet altijd om iemand meteen vrij te schrijven, om direct gerechtigheid te krijgen. Soms komt er jaren na Write for Rights pas goed nieuws over een vrijlating of vrijspraak. Maar het gevoel van steun, saamhorigheid en hoop is er meteen.

Dat ervaart Kyung Seok Park uit Zuid-Korea, voor wie we dit jaar schrijven nu al. Kyung Seok zet alles op alles om het openbaar vervoer voor rolstoelgebruikers in zijn land veilig te maken. Die strijd is niet gemakkelijk, hij heeft te maken met politiegeweld en lastercampagnes. Maar hij voelt zich zo enorm gesteund bij het idee dat wereldwijd mensen met hem meestrijden. Dat geldt ook voor Amr, de broer van Oqba Hashad. De Egyptische Oqba zit al vijf jaar onder vreselijke omstandigheden in de gevangenis, als vergelding voor het mensenrechtenwerk van zijn broer. Amr moest Egypte ontvluchten en woont sinds enkele maanden in Nederland. Het idee dat duizenden mensen hem helpen om zijn broertje vrij te krijgen, verzacht zijn verdriet. Hij voelt dat hij er niet alleen voor staat.

Daarom zijn we vandaag hier. Daarom pakken we ook dit jaar weer de pen op. Want het lijkt zoiets kleins, een brief of kaart sturen. Maar we weten zeker dat het voor de mensen voor wie we dit jaar schrijven en hun dierbaren lichtpuntjes zijn in duistere tijden.

Ik dank u namens hen voor het schrijven.