Goede middag, dames en heren Good afternoon, , Burgemeester van Driel en andere gasten.

Zoals velen van u weten: ik ben de kleinzoon van piloot Colin Clarey en ik ben vereerd om te spreken namens alle families, vrienden en nabestaanden van de bemanning van de Lancaster Popeye. Ik heb mijn Engelse neven en nicht niet meer gezien sinds ik hier 20 jaar geleden was. Ik ben hier met mijn moeder Heather, mijn twee zussen Trudi en Belinda, haar man Paul en zoon Tyler, allen uit Australië, en met mijn neven en nicht uit Engeland: Anthony, Penny en Peter Simpson en zijn zoon Charlie. Wij zijn in gezelschap van de familie van Sergeant Edward Line: zijn dochter Linda Kennedy, haar dochter Kelly Gledhill en haar broer Peter Child, die zijn gekomen uit Canada, ook Sergeant Arthur Middleton’s nicht Karen Middleton en haar partner James Ricketts eveneens uit Engeland. Het was heel plezierig om deze paar dagen samen door te brengen en samen te komen voor deze betekenisvolle herdenking en reünie .

Zoals ik vernoemd ben naar mijn opa Colin Clarey, was ik in feite vernoemd naar mijn beide opa’s, die allebei gediend hebben in de Tweede Wereldoorlog. Piloot Colin Clarey, die zoals we weten zijn leven heeft gegeven samen met zijn bemanning, vandaag 80 jaar geleden, tijdens zijn 27e operationele vlucht tijdens de oorlog. Derek White, mijn moeders vader, was een ‘Rat of Tobruk’(Australische divisie van het leger) en diende in het 2/12e Australische infanterie regiment. Derek overleefde de oorlog met het verlies van twee vingers en granaatscherven in zijn heup, toen een vijandelijke handgranaat voor hem neerkwam. Hij zette zijn Thompson semi-automatische machinegeweer op de granaat toen die explodeerde, en redde daarmee zijn eigen leven. Maar ook hij verloor veel van zijn maten. Ik had een lange, rijke relatie met hem, hij is 88 jaar geworden. Ik heb mijn andere opa Colin nooit ontmoet of leren kennen, hij verloor zijn leven op de leeftijd van 30 jaar.

Mijn vader Peter bezocht zijn vader Colin’s graf tijdens de 50e herdenking in 1994 en kort daarna, in 1996, tijdens de 4 mei Stille Tocht. Hij werd ook piloot, diende bij de Koninklijke Australische Luchtmacht als instructeur en daarna vloog hij jaren voor de commerciële maatschappij Quantas. Ook hij heeft zijn vader Colin nooit gekend. Deze afwezigheid had invloed op zijn leven, op dat van mij en ons allemaal op diverse onzichtbare manieren. Een vader zonder vader kan onzeker zijn hoe je vader moet zijn van een kind. Ik heb als kind alles gekregen wat ik nodig had, ben nooit misbruikt of slecht behandeld, maar mijn vader had geen voorbeeld hoe vader te zijn (door zijn vaders afwezigheid) dus af en toe gebruikte hij zijn militaire training als een soort van standaard model voor het vader zijn. Niet echt een geweldig voorbeeld bij het opvoeden van een zachtaardig, gevoelig kind. Ik wilde soms dat het niet zo was, maar hij gaf wat hij had en het is een kleine last geweest vergeleken met het onmetelijke verlies van de ouders, broers en zussen, echtgenotes en naaste vrienden van de bemanning. Ik deel deze beschouwing met u alleen om aan te geven hoe het verlies van deze zeven levens 80 jaar geleden velen van ons op persoonlijk vlak nog steeds raakt.

Ik had het genoegen hier te zijn voor de onthulling van dit mooie monument, met mijn moeder, neven en hun moeder Judith, 20 jaar geleden in 2004. Die tijd was speciaal omdat dit het hoogtepunt was van de ongelooflijke bergingsoperatie van het vliegtuig Lancaster ‘Popeye’door de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht, die we met veel interesse hadden gevolgd. Het was ontroerend voor ons allemaal en om nu weer terug te zijn, om hier te zijn en de banden met jullie nieuw leven in te blazen en uit de eerste hand de voortdurende inspanningen en toewijding te ervaren van de stichting en u allemaal om de herinnering aan de offers van onze families levend te houden. Tijdens het bezoek van 20 jaar geleden had ik de ongelooflijke ervaring om Arend Versteeg te omtmoeten en te spreken, die de brandende Lancaster bommenwerper had gezien voordat die neerstorttte en die met mij deelde, dat hij geloofde dat het zich had weggestuurd van het dorp in zijn laatste momenten. Een laatste heldendaad, vermoedelijk door piloot Colin, een laatste verwoede poging, proberend naar huis terug te keren van wat de laatste operatie in Duitsland had moeten zijn.

Deze herinneringen brachten de tragische gebeurtenissen van die nacht weer tot leven en verdiepte mijn begrip voor de offers, gebracht door de bemanning en alle militairen in het algemeen tijdens die oorlog.

Gedurende de afgelopen 80 jaar is er veel contact en correspondentie geweest tussen het eerste comité, de Stichting Lancaster Popeye en de families van de bemanning. Veel contacten, vriendschappen en momenten zijn gemaakt en gedeeld. En nog meer zijn er deze laatste drie dagen bijgekomen.

Alles bij elkaar is een wandkleed van herdenking geweven, dat ons eert, de bemanning en alle betrokkenen. Deze voortdurende dialoog heeft troost gegeven en een gevoel van verbinding met ons, de families, vrienden en nabestaanden.

Daarvoor en voor u, de inwoners van Papendrecht, iedereen die hier vandaag is en alle vorige en komende leden van het Lancaster Popeye Comité en de Stichting, kunnen wij niet afdoende uitdrukken, hoe dankbaar wij zijn voor de constante toewijding om de herinnering van onze geliefden levend te houden. De inspanningen, speciaal door de Lancaster Popeye Sytichting, hebben ons verzekerd, dat de heldendaden en offers van mijn opa en de hele bemanning nooit zijn vergeten.

Een speciale vermelding moet worden gemaakt voor Peter Jan Van Der Giessen, Margré Van Wijngaarden en Erwin Van Wijngaarden, voor het goed doordachte en innemende herdenkingsprogramma en hun kameraadschap de afgelopen drie dagen. We hebben gelachen en gehuild met jullie allemaal en het is geweldig om terug te zijn en de banden goed aan te halen. De ‘tirannie’ van afstand is verdwenen, daarvoor in de plaats kwam goedheid, verbinding en vriendschap. Wij zijn hiervoor allemaal heel dankbaar. Ook heel veel dank aan Pieter (van Turenhout) van de begraafplaats voor zijn liefdevolle zorg voor de graven. Eveneens dank aan Mario, Theo en Gert, die met anderen zo’n geweldige en ontroerende Lancaster tentoonstelling hebben samengesteld, voor iedereen te ervaren in het museum. En nog een vermelding voor Margit (van der Giessen) en Margré voor het openstellen van hun huis en ons te voorzien van heerlijke maaltijden de afgelopen twee avonden.

Jullie hebben de herinnering aan en verhalen van de bemanning bewaard met jaren van inspanningen, waardigheid en respect. Hierdoor ons en volgende generaties in de gelegenheid stellend niet alleen hen en hun offers te herdenken, maar ook te beseffen hoe hoog de kosten van oorlog zijn en, nog belangrijker, de langdurige waarde van vrede. Jullie inspanningen en deze plek verbinden ons, overbruggen generaties en landen en verbinden ons door gedeelde herinneringen en de blijvende geest en offers van onze voorouders.

De dankbaarheid van Papendrecht en Nederland en herdenking van deze 80 jaar blijft een testament van de voortdurende band tussen onze naties.

Dus, uit naam van mijn familie, Ted Lines familie, Arthur Middletons familie en alle andere aanwezige en niet aanwezige nakomelingen en relaties van de bemanningsleden, spreek ik onze diepe en oprechte dank uit naar iedereen. Jullie hartelijkheid, jullie herdenking, en jullie toewijding betekenen meer voor ons dan wij in deze woorden kunnen overbrengen. Jullie zijn een ‘mooi stel’ “Ertepellers”!

Wij zullen hen steeds blijven herdenken “We shall always remember them” Dank u wel.

Colin Clarey (zoon van Peter, kleinzoon van Colin Clarey).