Toespraak Jozef Craeninckx, Nationaal voorzitter van N.C.P.G.R. ( Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden) op de herdenkingsplechtigheid in Meensel-Kiezegem op zondag 9 augustus 2015.

Mijnheer de voorzitter, Mijnheer de burgemeester, Dames en heren, Mesdames et messieurs, Beste vrienden, chers amis,

“Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit” - “Op een dag zal ik heengaan zonder er alles over te hebben gezegd”.

Dat is de titel van een merkwaardig boek van de hand van de bekende Franse schrijver Jean d’Ormesson over het menselijk gevoel van twijfel.

Als wij ons oor even te luisteren leggen tijdens deze uitstekend georganiseerde herdenkingsplechtigheid, zullen wij de Politieke Gevangenen die wij hier eer betonen horen fluisteren wat zij op hun laatste dag niet hebben gezegd.

Zij zijn ons trouwens zeer dankbaar voor de bijzondere gelegenheid die deze herdenking hen biedt om ons hun dringende boodschap te brengen als ernstige waarschuwing: “Laat elke twijfel varen….ieder fanatiek extremisme van welke aard dan ook kan voor zijn tegenstanders leiden tot het onbeschrijfelijk onmenselijke levenseinde dat ons lot is geweest. Blijf ons deze gelegenheden bieden om ook de volgende generaties aan te manen die levensbedreigende kwaal tijdig te onderkennen om ze in de kiem te kunnen smoren.

Om deze boodschap uit te dragen hebben wij elkaar broodnodig; - enerzijds onze plichtsbewuste Politieke Gevangenen die 71 jaar geleden uit dit dorp werden weggevoerd - en anderzijds al diegenen die zich geroepen achten om met overgave en toewijding de voornaamste doelstelling van onze confederatie te blijven uitvoeren…. “NOOIT VERGETEN !”.

Deze dialoog, in overleg, lijkt mij onontbeerlijk om de strijd die onze Politieke Gevangenen hebben geleverd voor een vrije en vredelievende samenleving, aan te wakkeren in een wereld waar de strijd voor de rechten van het dier – volkomen terecht – steeds hogere toppen scheert… maar waar anderzijds zonder de minste schroom de meest elementaire rechten van de mens worden miskend en met de voeten getreden.

Laten wij er ons steeds meer van bewust worden dat deze angstwekkende trend het gevolg is van acties en drijverijen van mensen zoals U en ik.

Aan de Klaagmuur gaan staan helpt niets en niemand vooruit;- alert blijven en handelen is meer dan ooit een noodzaak om de menselijke beschaving waar wij zo prat op gaan, toch wat bij te schaven.

Onze gesprekspartners aan de overzijde doen ons, met hun relaas over hun laatste dag een aanbod van samenwerking om te trachten het tij te keren. Ik meen dat wij de dwingende plicht hebben dit aanbod met beide handen te grijpen en samen uit te voeren.

De toekomst van onze confederatie bevindt zich op een cruciaal kruispunt en is zowel een uitdaging als een aantrekkelijke en dankbare taak voor de huidige en volgende generaties.

Twee doelstellingen zullen een bijzondere aandacht vergen:

* Voor de hoogste nationale bewindvoerders van ons land, buiten alle ideologische en politieke grenzen, de uitzonderlijke verdiensten toelichten van onze Politieke Gevangenen tijdens de oorlogsperiode 1939-1945 , met het dringend verzoek hen een unieke plaats in onze vaderlandse geschiedenis onvoorwaardelijk te waarborgen als nationale erkentelijkheid van hun uitzonderlijke burgerzin in een verenigd vaderland België.
* De plicht van herinnering en eerbetoon aan onze Politieke Gevangenen vervullen door de organisatie van herdenkingsplechtigheden.

Het bereiken van deze doelstellingen zal inzet vergen. De natuurwetten zullen er de oorzaak van zijn dat deze taken weldra enkel nog zullen uitgevoerd worden door jongere generaties en met dankbare fierheid mag ik stellen dat de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden hoopvol verlopen.

De herschikking van onze gewestelijke afdelingen is een feit. Als hoekstenen van onze vereniging rust een belangrijke taak op hun schouders, waarvoor zij over een ruime autonomie zullen beschikken.

De outfit en de inhoud van ons ledenblad ‘Kracht-Effort’ hebben de belangstelling van niet-leden opgewekt;- de eerste vragen om het regelmatig te kunnen ontvangen zijn binnengelopen. “Kracht-Effort” zal zonder twijfel een bijzonder belangrijk kanaal blijven om onze bekendheid te verspreiden.

De inspanningen om de wereld van onze Politieke Gevangenen onder één vlag te verenigen zijn hoopvol op gang gebracht en het kamp van Breendonk, als nationaal symbool, ontwikkelt zich meer en meer als de bakermat van onze nationale leuze :

‘L’Union fait la force” – “Eendracht maakt macht”.

Ik ben oprecht tevreden in het nationaal bestuur omringd te zijn door zeer plichtbewuste jonge krachten die zich belangloos inzetten om de gestelde doelstellingen van onze confederatie optimaal te bereiken, waarvoor mijn grote dank en waardering.

Rest mij nu de vreugde mijn betoog te mogen beëindigen met een oprechte dank aan de voorzitter voor zijn vriendelijke uitnodiging… en wegens de confederatie een welgemeende dank en felicitaties aan de voorzitter en zijn team… aan de burgemeester en zijn staf, alsmede aan iedereen, incluis de talrijke aanwezigen die hun steentje hebben bijgedragen aan de prachtige uitvoering van deze indrukwekkende en uitzonderlijk geslaagde plechtigheid.

En niet in het minst mijn bijzondere dank aan al onze vaandeldragers die onversaagd, winter en zomer, in weer en wind, in gans het land, al onze herdenkingsplechtigheden betekenisvol in kleur zetten.

Mijn vurige wens voor de confederatie als voorzitter is: ijveren voor een solide eenheid van onze wereld van Politieke Gevangenen in dialoog met onze makkers aan de overzijde om, met de nodige wijsheid een bron aan te boren voor een open wereld van beheerste vrijheid, behulpzame vrede en een onbedreigde levensvreugde.

Un grand merci de m’avoir écouté – Ik dank U voor uw luisterbereidheid.

Jozef Craeninckx, nationaal voorzitter van C.N.P.P.A. - N.C.P.G.R.