Geachte districtsraad, Collega’s van “De Vrienden van het Vredesmonument” Mijnheer de schepen en Mevrouw de schepen van de stad Antwerpen, Mijnheer de rector van de universiteit Antwerpen, Geachte familieleden van de politieagenten, Beste buurtbewoners,

Hartelijk welkom bij de onthulling van een nieuw monument in Deurne.

Vandaag , 74 jaar na die fatale 14 januari 1944 staan we een beetje in de modder en de koude wat de juiste sfeer is voor zulkdanig Vredesmonument.

In de loop der jaren vroeg men ons om meer info over de gedeporteerde politieagenten die na de laatste wereldoorlog al dan niet een Deurnse straat naar hen genoemd kregen.

Nog heel wat familie van de gedeporteerde agenten woont in deze buurt.

Het Vredescentrum is hier in Deurne opgestart ,weliswaar staan hier heel wat herdenkingsmonumenten, maar een Vredesmonument dat naar de toekomst blikt nog niet.

Anders gezegd, het idee om iets te doen suddert al vele vele jaren. De heraanleg van het Wim Saerensplein was dan ook dé perfecte aanleiding, in de best mogelijke omgeving. En het monument is sneller klaar dan het plein dat nog enkele maanden nodig heeft. De symbolische datum van 14 januari vandaag, wanneer de agenten zijn opgepakt is daar de reden toe.

Dames en Heren, :

We hebben heel even gedacht aan een groot beeld of een erg modern kunstwerk. Zelfs een internationale naam wilden we eraan verbinden. Even snel hebben we die piste verlaten wegens een onoverzichtelijke reeks hinderpalen.

Gelukkig besliste het comité op de eerste vergadering een landschaps-ontwerper te zoeken om een mooi project, dat best een kunstwerk mag genoemd worden, neer te zetten. Wat naar ons gevoel prima geslaagd is, dank ervoor aan André Bladt en Cindy Verstraeten.

Het monument is weliswaar een eerbetoon aan het politiekorps van Deurne dat grotendeels omgebracht werd tijdens de tweede wereldoorlog . Toch mag het even duidelijk zijn dat het geenszins de bedoeling is om de gebeurtenissen van toen haarfijn te analyseren en te opiniëren. Ietwat kort door de bocht zou ik kunnen stellen dat het voor ons vooral zo niet enkel van belang is dat 43 jonge mannen werden afgevoerd door de Duitsers, met hulp van Belgische Duitsgezinden. En dat er slechts acht onder hen terugkeerden. Ze zijn veel te vroeg, en op gruwelijke manier, de dood ingejaagd. Dit mag nooit meer gebeuren. Het monument wil hierop de aandacht vestigen, gruwel van oorlog waar en wanneer ook. En een boodschap van Vrede uitdragen. Zeker naar de jongeren, onze toekomst.

Dames en Heren,

35 politieagenten kwamen niet terug , zij zijn op het Wim Saerensplein aanwezig onder de vorm van een zuil. Welke zuil hen toegewezen werd hebben we in november bij lottrekking door leerlingen van het Atheneum bepaald. Acht politieagenten kwamen wel terug, hun namen staan op de zitbanken .

Onze vooroorlogse burgemeester Alfons Schneider, hoofd van het korps in vredestijd, keerde ook niet terug. Een zuil die tegelijkertijd spreekgestoelte is draagt zijn naam.

Het is de bedoeling dat bezoekers aan het plein tussen het monument lopen, even op de bank zitten, of er zelfs even op staan.

Beter nog , even naar de foto’s kijken maar in de spiegels ook uzelf zien en weten dat ook u en ik in zulke omstandigheden konden terechtkomen. Wij hebben geluk al heel lang in een relatieve vrede te mogen leven.

Wanneer het regent zal het water in de trechter hierboven een straal maken die naar beneden loopt, als symbool voor het leven dat verder gaat. En mogelijk krijgen we ook wat meer licht in ons leven, dat zal de ontwerper u zodra toelichten.

Dames en Heren, niet alle Deurnse slachtoffers worden hier geëerd. Dan denk ik in de eerste plaats aan de partners en de kinderen van de agenten, hun familie. Ook joden die gevizeerd werden en andere burgers die werden afgevoerd uit Deurne.

Het is net alsof we het afgesproken hadden maar Jeroen Olyslagers behandelt het delicate thema in zijn prijswinnend boek Wil. Bennie Michiels, schrijver van het boek “bruine suiker”, kleinzoon van een der teruggekeerde agenten, heeft het over de gruwel van de oorlog in het algemeen en dat van de gedeporteerde politieagenten in het bijzonder.

We moeten inderdaad bladzijden kunnen omdraaien maar even stilstaan, bijvoorbeeld bij dit monument, even nadenken over de gruwel in welke oorlog ook, dit is het minste wat we kunnen doen. En er is altijd, jammer genoeg, ergens oorlog.

Behalve de ontwerpers Andre Bladt en Cindy Verstraeten hebben verschillende aannemers aan het monument gewerkt. Dank daarvoor. Dank ook aan de districtsraad en het districtscollege en mijn collega’s uit het adviescomité om hun enthousiasme voor het project.

Dames en Heren,

Na de speech van voorzitter Tjerk Sekeris van het districtscollege én het knippen van het lint zullen leerlingen van de school Sint Bernadette onder leiding van juf Rielke u verzoeken een Vredesboodschap neer te schrijven. Die teksten worden bevestigd aan het lint op het monument.

Onze werking wordt ook verdergezet na deze plechtigheid . Om te evalueren of het monument intact is en blijft , of er wat hoeft aan verbeterd te worden maar vooral om van 14 januari in Deurne een echte Vredesdag te maken met een activiteit op het Wim Saerensplein, om en rond het monument. Laat me hier ook aankondigen dat u “Vriend van het Vredesmonument” kunt worden . Zo blijft u op de hoogte.

Dames en heren , we hopen dat ons monument zal aanzetten tot reflectie over Vrede, in heel de wereld, dat jongeren en ouderen veelvuldig zullen vertoeven op het Wim Saerensplein en dat Vrede op Aarde voor ons, na vandaag 14 januari nog meer kan nagestreefd en gekoesterd worden.

Ik dank u.

Frank Geudens, voorzitter comité “Vredesmonument Deurne”

Wim Saerensplein Deurne, 14 januari 2018