TOESPRAAK HNI, DINSDAG 15 AUGUSTUS 2023

Fred Pangemanan, voorzitter comité

Herdenking Nederlands-Indië regio Gooi & Vechtstreek

Tijdens de voorbereiding van deze herdenking kon het niet anders dan ook te denken aan alle gebeurtenissen die op dit moment actueel zijn.

Ik las bijvoorbeeld de quote:

‘slachtoffers moeten erkennen dat ze zelf ook daders kunnen zijn…’

De trouwe bezoekers van deze herdenking kunnen zich misschien herinneren, dat ik vertelde dat mijn vader over de oorlog in Indië altijd zei en ik citeer:

‘Als ze erachter komen wat de Nederlanders in Indië hebben uitgespookt, moeten de geschiedenisboekjes herschreven worden’.

Hij had het volgens mij bewust niet over ‘wij’, want na de Slag in de Javazee werd hij direct gevangen gezet en aan de Birmalijn te werk gesteld.

Mijn moeder zat met mijn oudere broer in een vrouwenkamp in Blitar en moest uiteindelijk ten tijde van de Bersiap het land uit naar Nederland.

En wellicht zijn er onder u die vandaag naar deze herdenking zijn gekomen met de vraag ‘benieuwd hoe er op de laatste ophef gereageerd wordt’… of

‘aan welke kant staat het comité?’…

Het comité heeft al eerder dergelijke geluiden en vragen te horen gekregen. Telkens hebben we de vragenstellers moeten teleurstellen met ‘wij kiezen geen partij’.

Ons inziens kent een oorlog slechts verliezers.

Zo ook die in voormalig Nederlands-Indië.

‘Ja maar’… en daar komen de feiten en gebeurtenissen en wordt alles opgerakeld en volgen voor de zoveelste keer woorden van spijt en berouw.

Is dat verkeerd? Nee, maar soms moet je ergens een eind aan maken om aan iets nieuws te kunnen beginnen.

Zoals ieder jaar een herdenking.

Of dat nou 4 mei op het Rosarium is, of 5 mei hier bij het beeld ‘Twee minuten stilte’, 7 mei hier achterin bij de graven van de Polar Bears of zoals nu hier bij het Indiëmonument.

Samenkomsten en herdenkingen als deze worden dan plaatsen ter overdenking. Niet om in wrok en haat om te zien, maar om troost, moed en vertrouwen voor de toekomst te tanken. Dan worden woorden als vrede, vergeten en vergeven werkwoorden.

Op deze plek kunnen we laten zien

‘kijk, na al die jaren kan ik, kunnen wij na zo’n lange tijd en ondanks zoveel verschillen samengaan’. Ongeacht slachtoffer of dader, ongeacht afkomst, religie of nationaliteit.

Als het dan moet zoals de titel van deze nationale herdenkingsdag luidt

‘Leven met oorlog’,

laten wij dan kunnen zeggen

‘kom maar kijken, zó kan het ook!’

Dank u wel.