**HERDENKINGSPLECHTIGHEID OVERLIJDEN JOSEPH RASKIN 18/10/2018**

Dames en heren,
Beste vrienden,

Ik ben zeer vereerd u allen hier te mogen begroeten voor deze hulde aan priester Joseph Raskin. Bij zijn fiere standbeeld hier aan de Pater Jozef Raskinkade herdenken wij dat deze Aarschotse oorlogsmartelaar vandaag dag op dag 75 jaar geleden als *Nacht- und Nebelgefangene* in de Duitse stad Dortmund werd onthoofd.

Wij zijn vereerd de familie Raskin naar aanleiding van deze gelegenheid te mogen ontmoeten. Een warm welkom ook aan de heer Robin Libert, voorzitter van de Koninklijke Unie van de Inlichtings- en Actiediensten en van het Belgian Intelligence Studies Centre en aan de heer William Van Laeken, voormalig VRT-journalist.

Hartelijk welkom ook aan mevrouw Florence Lamand, vertegenwoordiger van de Duitse ambassade. We zijn bovendien bijzonder blij met de aanwezigheid van de heer Stefan Mühlhofer, *Direktor des Stadsarchivs Dortmund. Ihre Anwesenheit, sehr geehrte Frau Lamand und sehr geehrter Herr Mühlhofer, hat für uns eine symbolische Bedeutung. Aus diesem Grund, Herr Mühlhofer und Frau Lamand, herzlich wilkommen in unserer Stadt!*

In 2014 mochten we al de Duitse ambassadeur ontvangen en op 11 november e.k. , - naar aanleiding van de inhuldiging van de Vredesbeiaard in onze kerk - , reiken we de hand aan de burgemeester van Solingen.

De tijd heelt wonden. De tijd leert vergeven. Maar doorheen de tijd blijven wij de vele slachtoffers van het oorlogsgeweld herdenken. Uw aanwezigheid hier, als gebaar van verzoening, bekrachtigt dit adagium. Het vormt de basis van de vele herdenkingsplechtigheden die wij dit jaar naar aanleiding van 100 jaar einde van WO I en vandaag ook naar aanleiding van 75 jaar overlijden van priester Raskin hebben opgezet.

Vrienden, pater Raskin was een zeer bijzonder man. Zijn levensverhaal leest als een heuse avonturenroman of als een stripverhaal van Kuifje, zo men wil. Het is nauw verbonden met de twee wereldoorlogen die diepe sporen hebben nagelaten in onze stad. Joseph Raskin werd geboren in Stevoort, nabij Hasselt, als eersteling van onderwijzer Amandus Raskin en molenaarsdochter Leonie Cleeren. In 1911 werd zijn vader inspecteur lager onderwijs in de streek van Aarschot en verhuisde het gezin Raskin naar onze stad. Hij trad toe tot de missiecongregatie van Scheut, zo genoemd naar haar uitvalsbasis bij Brussel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam hij terecht aan het IJzerfront . Daar werkte hij zich op van brancardier tot verkenner. Sluipend in de voorste gelederen bracht hij de Duitse voorposten tegenover de Belgische stellingen in beeld.

Tijdens het Interbellum vertrok hij als missionaris naar China. Hij was daar actief in Binnen-Mongolië, het missiegebied van de Scheutisten ten noorden van de Grote Muur. In 1933 riepen zijn oversten hem tot zijn grote spijt terug naar België om er propagandist van de congregatie te worden. Onvermoeibaar reisde hij de volgende jaren per trein en per fiets door België. Hij predikte, gaf lezingen en richtte tentoonstellingen in over China…

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was hij tijdens de Achttiendaagse Veldtocht legeraalmoezenier. Na de capitulatie van België hernam hij zijn propagandawerk en werd hij meteen actief in het verzet tegen de Duitse bezetter. Samen met enkele vrienden organiseerde hij een eigen inlichtingendienst, *Leopold Vindictive*. Op 1 mei 1942 werd hij door de Duitsers gearresteerd en, zoals al aangehaald, op 18 oktober 1943 in Dortmund onthoofd.

Beste vrienden, pater Raskin is ongetwijfeld een van de grote helden uit de geschiedenis van onze stad. Zijn naam blijft onverbrekelijk verbonden met de twee wereldoorlogen. Hij was een oorlogsheld, samen met al die andere Aarschotse slachtoffers die we de aflopen jaren hebben herdacht.

Wij gedenken ze allemaal, en zo moet het ook, want het ging in deze Feesten van Angst en Pijn niet alleen om onze stad of ons land. Het ging telkens om een wereldoorlog, een fundamentele strijd om moraliteit, om recht, democratie en menselijke waardigheid, kortom om alles wat onze samenleving bindt of zou moeten binden. Na 1945 zouden nog talloze conflicten overal ter wereld volgen. Wat bezielt mensen om telkens en opnieuw de Kaïn en Abelmythe uit de Bijbel tot leven te brengen? Wat drijft volkeren met een soms hoogstaande geschiedenis en cultuur zover om mekaar meedogenloos naar het leven te staan?

Een tijd terug las ik een schitterende tekst van de Duitse / Britse journalist Sebastian Haffner. Daarin schetste hij nog tijdens de Tweede Wereldoorlog een lucide en bijna profetisch portret van Hitlers topmanager, de hoffelijke en intelligente Albert Speer, de keurige, briljante technocraat, die alleen aan zijn carrière dacht. Juist die lichtheid, schrijft Haffner, het niet-nadenken zorgde ervoor dat jongemannen van zijn soort de schrikwekkende machinerie van oorlog en onmenselijkheid tot het uiterste bleven bedienen. In zijn woorden: ‘*Dit is hun tijd. De Hitlers en de Himmlers raken we wel kwijt, maar de Speers, wat er met hen ook individueel moge gebeuren, zullen nog lang onder ons zijn.’*

Ook het kwaad is, kortom, een gecompliceerde zaak. Het bestaat lang niet altijd uit monsters en beulen. Het kan charmant en beschaafd zijn, stipt en ordelijk. Het kan voortvloeien uit wreedheid en rassenhaat, maar ook uit angst voor wat vreemd is, uit bekrompenheid en provincialisme, uit onverschilligheid soms en cynisme.

Precies daarom is het van een zo groot belang om op een plaats als deze te luisteren naar de stemmen van het verleden. Luisteren we nog wel eens naar die stemmen van toen? De stemmen van pater Joseph Raskin en van al die andere Aarschotse oorlogsslachtoffers? De stemmen van burgemeester Tielemans en zijn zoon en broer? De stemmen van de mensen met de zo vertrouwde Aarschotse familienamen, *Matthijs, Nijs, Grandjean, Cypers, Tuerlinckx, Van Autenboer…* die op onze oorlogsmonumenten gebeiteld staan? Wat zouden ze ons nog zeggen? Hoe zullen hun verbaasde vragen klinken, hier op deze plaats, in deze 21ste eeuw? Waar is onze gedroomde broederschap? Waar is de Europese beweging, dat groots ingezette vredesproces van na de Tweede Wereldoorlog? Waar is jullie fierheid, in deze nieuwe tijd van populisme en nationalisme? Waarom hangen wolken van cynisme rond onze felbevochten democratie, overal in Europa? Waar is de passie? Waar het gevoel dat politiek ook groots en toonaangevend kan zijn?

Was het allemaal voor niets? Voor de vergetelheid?

75 jaar later moeten wij in deze zeldzaam gecompliceerde tijd antwoorden vinden. Wij moeten onze moraliteit weer bijeenrapen, zoals de vorige generaties, de families van pater Raskin en al de anderen, hun moed en verzet moesten oppakken en heruitvinden. Hun levenslot vertelt ons dat gerechtigheid en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn. Nooit gemakkelijk, en nooit alleen ons, veilig levende en daarom ook zelfgenoegzame Belgen, Vlamingen, toebehoren. Het vraagt, het eist een permanente waakzaamheid en dus ook een permanent herdenken van wat gebeurd is, van ons allen.

De stemmen van pater Raskin en van alle slachtoffers op de Aarschotse bloedplaatsen, klinken zacht, steeds verder weg in de tijd, maar hopelijk zullen ze nooit verstommen. Hun wil en hun geest zullen leven. Ze zullen bloeien.

Ik dank u.

André PEETERS
burgemeester

18/10/2018