Lezing 4 of 5 mei

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij zijn hier bij elkaar om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken en onze huidige vrijheid te vieren. De oorlogen die nu onder andere gaande zijn in Gaza en Oekraïne herinneren ons eraan dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is.

Gaza is ver weg, maar dagelijks komen beelden van afschuwelijk leed onze huiskamers binnen. We mogen er niet voor wegkijken en moeten blijven oproepen tot een staakt-het-vuren. De oorlog in Oekraïne is geen ver-van-mijn-bed-show voor Nederland. Hemelsbreed liggen er nog geen 2000 kilometer tussen Utrecht en Kyiv. Wie flink doorrijdt kan binnen 24 uur in de hoofdstad van Oekraïne zijn. Bovendien wonen er duizenden Oekraïners in Nederland voor wie de oorlog hun dagelijkse leven beheerst.

Afgelopen februari was het 2 jaar geleden dat Rusland begon met de grootschalige invasie in Oekraïne. Maar het Rusland van Poetin teistert de Oekraïners al sinds 2014 met het doelbewust aanvallen van burgers en infrastructuur, gedwongen verdwijningen, buitengerechtelijke executies, marteling, onwettige vrijheidsberoving, gedwongen overplaatsing van burgers en mishandeling van krijgsgevangenen.

Niet elke Rus staat achter de invasie in Oekraïne. Ondanks alle repressie en risico's kwamen velen in opstand, spreken zich uit, eisen vrede en gerechtigheid voor het buurland. Dat blijft helaas vaak niet zonder gevolgen. In Rusland zijn al meer dan 20.000 mensen opgepakt omdat ze kritiek uitten op de oorlog tegen Oekraïne. Die oorlog een oorlog noemen, is in Rusland al strafbaar. Een kritisch bericht op social media plaatsen is uit den boze. Vreedzaam demonstreren is vrijwel onmogelijk en kan tot lange gevangenisstraf leiden.

We leven hier in Nederland al bijna 80 jaar in vrijheid. De groep mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakte wordt steeds kleiner. Het is dan ook moeilijk om je voor te stellen dat je de gevangenis in gaat voor deelname aan een vreedzaam protest. En hoe je in zo’n geval zou reageren. We hopen allemaal dat we moedig zijn, als het erop aankomt. Dat we aan de goede kant van de geschiedenis gaan staan, als onze vrijheid en democratie worden uitgedaagd. Dat we naar onze waarden blijven handelen en ieder mens gelijk behandelen. We willen degene zijn die niet buigt voor dictators, die zich niet laat hersenspoelen door propaganda en nepnieuws.

Maar als het er echt op aankomt, als ons leven of dat van onze geliefden op het spel staat, hoe reageren we dan op onderdrukking? Het getuigt van moed en doorzettingsvermogen om in Rusland kritiek te blijven uiten op de autoriteiten. Nu elk protest met harde hand wordt neergeslagen, betekent protesteren jezelf en je geliefden in gevaar brengen. Toch zijn er nog steeds mensen die zich blijven verzetten, al dan niet vanachter de tralies.

Zoals journaliste Maria Ponomarenko, die een kritisch bericht over de oorlog op social media plaatste. Ze werd daarom veroordeeld tot 6 jaar strafkamp. Of muzikant Aleksandra Skochilenko, die7 jaar in een strafkamp moet verblijven omdat ze in een supermarkt prijskaartjes verving door kaartjes met informatie over de oorlog. Dmitry Skurikhin, die voor zijn winkel een bord toonde met daarop excuses aan Oekraïne. Ook hij verdwijnt voor anderhalf jaar in een strafkamp. En zo zijn er meer dappere Russen die zich uitspreken tegen de oorlog, die opkomen voor mensenrechten en vrede.

Ondanks alle tegenwerking, alle risico's en ondanks het feit dat velen van hen nu al achter de tralies zitten, blijven deze Russische activisten sterk. Wij mogen ze niet in de steek laten Onze solidariteit en steun kunnen het verschil maken. Want weten dat je niet vergeten bent, dat je er niet alleen voor staat, is voor iemand in de gevangenis van levensbelang.

Maria Ponomarenko verwoordde het vanuit de gevangenis mooi: ‘Elke kaart of brief lijkt vleugels te hebben, ze geven me een beetje vrijheid.’

Ik hoop dat jullie je willen blijven inzetten voor hen die waar dan ook ter wereld niet in vrijheid leven. Vandaag kan dat door een beetje vrijheid te sturen naar een dappere Russische activist. Ik wil jullie vragen de pen op te pakken en een boodschap van hoop te sturen naar de mensen die in Rusland zo hard strijden voor vrijheid en vrede.