**2024.07.21 Toespraak Herdenking Lncaster Popeye Crash 80 jaar.**

Lieve nabestaanden, beste genodigden en belangstellenden,

Allereerst: Bedankt Colin voor je vriendelijke woorden en alle nabestaanden voor jullie waardering. Ik heb het al vaak gezegd: Wat wij ook doen, wij zullen jullie nooit kunnen terugbetalen voor het verlies van jullie geliefden.

Er is zo veel te vertellen over de afgelopen 80 jaar, ik begin met het heden.

Gistermorgen begeleidden we de nabestaanden aar de begraafplaats. Zij dachten dat we alleen bloemen op de graven, maar we hadden een verrassing voor hen.

Ongeveer een jaar geleden, Edgar Zaagsma (Papendrechtse Consul van de Oorlogsgraven) en Pieter van Turenhout (beheerder begraafplaats) die ons die morgen verwelkomde, kwamen naar ons toe met een plan om een informatiebord te plaatsen tegenover de graven, om iederen te kunnen informeren, die nog nooit had gehoord van de fatale crash. In constructieve samenwerking met ons werd het ontwerp voor het bord gerealiseerd en geplaatst.

Gisteren was het bord bedekt met de Papendrechtse vlag. Na een korte uitleg over het plan en de uitvoering werd aan Tyler Anderson en Charlie Simpson, achterkleinzoons van piloot Colin Clarey de eer gegund om het mooie informatiebord te onthullen met daarop foto’s van de bemanningsleden en een korte uitleg.

De nabestaanden waren emotioneel en ontroerd na het zien ervan. Het was een van de vele momenten dezer dagen dat we gevoelens, omhelzingen en tranen deelden.

We hielden een moment stilte en legden bloemen op alle graven, zonder dat iemand ons tegenhield.

Op dat moment herinnerde ik mij de 21e juli 1944, de dag dat de Popeye bemanning werd begraven op de begraafplaats. De Duitsers stonden geen enkele vorm van eerbetoon toe, maar Dokter Rietveld, hoofd van de lokale verzetsgroep, negeerde dat en bestelde een krans bij een lokale bloemist, die toch een beetje bang was, dat de Duitsers het zouden ontdekken. Maar Dokter Rietveld hield vol, de bloemist maakte de krans en Dokter Rietveld legde die ’s nachts op de graven. De Duitsers waren woest, maar ze kwamen er nooit achter wie het had gedaan.

In 1945 probeerde de Papendrechtse afdeling van het landelijke Klaprooscomité contacten te leggen met de nabestaanden. Onder hen: Jan en Anna van Wijngaarden, opa en oma van Erwin, Meneer en mevrouw Kloot en mevrouw Moolhuijzen, echtgenote van Dokter Moolhuijzen. Zij was de enige, die Engels sprak.

In 1945 schreef Jan van Wijngaarden een brief aan de nabestaanden, die eindigde met: Wij zullen hen altijd blijven herdenken. De brief was van het Nederlands in het Engels vertaald, per post verstuurd en de antwoorden, allemaal handgeschreven, vice versa.

Deze belofte, gegeven in 1945, overgedragen aan volgende generaties, was in onze ogen de beste inscriptie op het monument en vandaag, bijna 80 jaar later, proberen wij nog steeds zo goed mogelijk invulling te geven aan die belofte.

Vergeleken met hen is het makkelijker voor ons, we hebben computers, we hebben vertaalprogramma’s en kunnen foto’s versturen met een druk op een knop.

Maar voor de leden van het Klaprooscomité was taal geen enkel probleem. Voor brieven hadden ze hun persoonlijke vertaler en als er nabestaanden kwamen: een warme handdruk, een arm om een schouder, een dikke omhelzing, een maaltijd, daarvoor heb je geen vertaling nodig.

Nadat de leden van het Klaprooscomité waren overleden was de taak overgenomen door Jan van der Giessen (Peter Jan’s vader) en Jan van Wijngaarden (Erwin’s vader).

In 1981 kwamen Judith Simpson-Clarey en John Clarey, kinderen van Colin Clarey de graven bezoeken. Peter Jan was daar ook bij, toen 15 jaar oud.

Hij ging meedoen en bleef bezig – ook na het overlijden van zijn vader – om adressen te vinden van nabestaanden, slaagde daarin waardoor we de contacten konden herstellen.

De afgelopen 80 jaar kwamen vele nabestaanden naar Papendrecht. Echtgenotes, ouders, broers en zussen, kinderen, kleinkinderen en vrienden. Sommigen kwamen zonder iemand te informeren, gingen naar de graven en daarna gelijk weer weg.

Speciaal nu wij hier staan is het verdrietig dat van de groep die bij de onthulling van het monument in 2004 was, er al zoveel zijn overleden; dat sommigen niet in de gelegenheid waren om hier vandaag te zijn, maar in onze gedachten zijn ze er bij!

Maar hoe dankbaar zijn wij voor de prachtige groep nabestaanden die hier dit jaar wél is. Colin noemde hen al, dus dat ga ik niet herhalen.

Een uitzondering voor twee dames:

Heather Clarey, 80 jaar, en Linda Kennedy, die in 2025 de leeftijd van 80 jaar wordt, beiden nog sterk. We hopen op nog vele bezoeken.

Bedankt allemaal voor jullie inspanningen om hier te zijn en de vele reisuren.

We hebben al zoveel mooie momenten met elkaar gedeeld. Familieleden van verschillende bemanningsleden en uit verschillende landen, sommigen hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar vanaf het begin van het bezoek mengden zij zich en het voelt als een grote familie.

Zoals Colin al zei, het verlies van de Popeye bemanning echood door de generaties heen, ze delen allen dezelfde geschiedenis en het verlies.

En wij, Peter Jan, Erwin en ik, hebben geprobeerd en zullen blijven proberen de balsem op jullie littekens te zijn en daarom voelen wij ons ook onderdeel van die familie.

Soms denk ik wel eens: Wat als de crash niet gebeurd was, de bemanning de oorlog had overleefd, dan zouden de families vele jaren met hun geliefden hebben gehad. We zouden heel blij zijn geweest voor hen.

Maar: zij zouden nooit een reden hebben gehad om naar Papendrecht te komen en wij zouden al die warme, gedenkwaardige bezoeken en verhalen hebben gemist. Dit kan het verdriet en de pijn niet wegnemen, maar is hopelijk een kleine troost.

Ik wil mijn medeleden van de werkgroep bedanken, Peter Jan en Erwin, voor de samenwerking bij het organiseren van deze herdenking en het programma voor de nabestaanden. We bleven onderdelen toevoegen, moesten meer dan eens schema’s herzien. Dat gaf soms stress, maar wat was het waardevol om te doen. Ik hoop dat we dit nog vele jaren kunnen volhouden.

En, ik moet dit zeggen: Peter Jan, jouw vader Jan en schoonvader Arie; Erwin, jouw moeder Adrie en opa en oma Jan en Anna, zouden zo trots op jullie zijn geweest.

En ik denk mijn ouders ook.

Ik zou nog uren kunnen vertellen over de verhalen achter de zeven dappere bemanningsleden, maar m’n stem redt dat niet meer en we hebben er ook de tijd niet voor. Bezoek de tentoonstelling in Museum Dorpsbehoud. Tot en met december is daar de tentoonstelling: ‘Zij betaalden de hoogste prijs!’ te zien.

We gaan vandaag deze herdenking beëindigen met muziek.

Er is een prachtig lied over een veteraan, die mensen wil herinneren aan de waarde van vrijheid.

May van der Giessen, derde generatie Van der Giessens, betrokken bij het blijvend herinneren van de Popeye bemanning, zal het voor ons allemaal zingen.

Het lied heet: Allemaal gaven we een beetje, sommigen gaven alles.

Het refrein is:

Als je ooit aan mij denkt, denk aan al je vrijheden en bedenk:

Sommigen gaven alles.

Of, zoals wij blijven zeggen: Wij zullen hen steeds blijven herdenken.

H.M.(Margré) van Wijngaarden,

Uit naam van

Bestuur Dorpsbehoud en

Werkgroep Lancaster Popeye.