# Memorial Crew Lancaster - Papendrecht (21 July 2024)

Mark Hafkenscheid – St. Mary’s Anglican and Episcopal Church, Rotterdam

Goedemiddag families, vrienden en inwoners van Papendrecht, geachte gasten,

“Nooit was zoveel verschuldigd door velen aan zo weinigen”.

De Britse minister president Winston Chruchill sprak deze beroemde woorden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Britse Huis van Afgevaardigden. Hij drukte zijn dankbaarheid uit voor e ispanningen van piloten, bommenwerper bemanningen en anderen, die hun leven waagden in de lucht.

Nooit was zoveel verschuldigd door velen aan zo weinigen.

Dat is waarom wij vandaag bij elkaar zijn, in dit plechtige uur van herdenking, om terug te kijken op het tragische verlies van de Lancaster bemanning die vocht in door oorlog verscheurd Europa.

Hun Lancaster , bezig met een missie, die hun laatste zou blijken te zijn. En het dorp Papendrecht werd de laatste rustplaats voor deze bemanning van hun vliegtuig met de bijnaam ‘Popeye’.

Hun namen voor altijd hier herinnerd, in dit Lancaster monument. Een monument, opgericht ter nagedachtenis van de offers van vijf Britse en twee Australische mannen, die stierven op 21 juli, 80 jaar geleden, toen de bezetter hun bommenwerper neerschoot.

Dit monument is een herinnering aan de prijs voor vrijheid, de vrijheid die wij zo liefhebben; de offers van zeven jonge mannen die doortrillen door de afgelopen acht decennia. Nu wij eer betonen aan hun nagedachtenis, erkennen wij de diepe invloed van hun dienstbaarheid en de hoogste prijs, die zij hiervoor hebben betaald.

Elk van deze mannen, … een zoon, een broer, een vriend, een echtgenoot, een vader … heeft een herinnering achtergelaten, die door tijd nooit kan slijten Hun moed is een testament voor de dapperheid van degenen die gevochten hebben tegen tiirannie.

Dus zullen we deze mannen herdenken, tijdens hun missie gedood, maar ook de nabestaanden, de families die getroffen warden door de gevolgen van oorlogvoering.

Daarom, terwijl we eer betonen aan deze zeven Helden, spreken wij ook ons diepste medeleven uit aan de families, die zij achterlieten. De pijn van hun afwezigheid wordt nog altijd gevoeld en hun verlies is een hartverscheurende waarschuwing voor de prijs van oorlog en de prijs , die betaald is voor vrede.

En, terwijl we hier bij elkaar zijn, worden we herinnerd aan de kwetsbaarheid van leven. In het Christelijke Geloof wordt een herdenking gezien als een diep moment voor terugkijken en herdenken. Als een belofte aan de nabestaanden en de bemanning van de Lancaster en aan ons allen: Wij zullen hen altijd blijven herdenken. Het vormt een brug tussen verdriet en verlies en de eeuwige hoop van het Evangelie.

Bij deze burger herdenking, ben ik uitgenodigd als kapelaan van St. Mary’s, de Anglicaanse en Bisschoppelijke kerk in Rotterdam. In onze geloofstraditie is deze herdenking niet alleen een eerbetoon aan de gevallen mannen, maar ook een troost voor ons allen op de voortdurende hoop, dat de dood niet het einde is, maar een overgang naar eeuwig leven.

Ook erkennen wij het belang van vrede en werken aan crede. Onderdeel daarvan is de offers te eren, gebracht voor anderen.

“Niemand heeft een grotere liefde, dan deze, je leven geven voor je vrienden” zegt apostel Johannes (Johannes vers 15:13). Deze zeven dappere mannen - Charles, Colin, Douglas, Samuel, Edward, Herbert and Arthur – hebben hun leven gegeven voor mensen, die zij niet eens kenden. Daarvoor hebben we veel respect en eren dat. Met hun voorbeeld werken we aan en bidden we voor vrede.

In lijn met de Britse herdenking traditie, ga ik een gebed zeggen. U mag meedoen, als dat voor u goed voelt. Of in stilte met uw hart luisteren, als woorden van overdenking.

Laat ons bidden voor allen die lijden als gevolg van conflicten en God vragen ons vrede te geven.

Voor de dienstbaarheid van Charles, Colin, Douglas, Samuel, Edward, Herbert en Arthur, die in Papendrecht stierven tijdens oorlogsgeweld, elk van hen herinnerd en gekend door God.

Voor hen, die van hen houden, in dood en leven, hun angst en pijn aanbiedend, en het verdriet van hun verlies.

Voor alle leden van de strijdkrachten die vandaag in gevaar zijn, denkend aan familie en vrienden die bidden voor hun veilige terugkeer.

Voor alle burgervrouwen, kinderen en mannen, wiens leven is misvormd door oorlog en terreur, in herinnering roepend met berouw de boosheid en haat van de mensheid.

Voor vredestichters en vredebewaarders, die zoeken naar een veilige en vrije wereld.

Voor allen, die de last en het voorrecht dragen van leiderschap, politiek, militair en religieus, vragend om het geschenk van wijsheid en oplossingen in het zoeken naar verzoening en vrede.

Moge God vrede geven.

Denkend aan deze moedige mannen, gedood in actie, maar ook denkend aan de nabestaanden - de families die getroffen zijn door hun verlies – wil ik eindigen met een zeer bekend gedicht van Laurence Binyon, genaamd: Voor de gevallenen.

Zij zullen niet oud worden, zoals wij die achterblijven oud worden,

Leeftijd zal hen niet vermoeien, noch de jaren veroordelen.

Bij het ondergaan van de zon en in de morgen,

Wij zullen hen herdenken.

Amen.