Beste inwoners van Veendrecht, lieve vrienden,

Een feestdag te midden van een nachtmerrie. Sinds 1991 is 24 augustus de dag waarop Oekraïners trots en vreugdevol hun onafhankelijkheid vieren. En hoewel deze dag vandaag misschien wel belangrijker is dan ooit, is er allerminst reden voor een grootschalig volksfeest. 31 jaar later zijn de Oekraïners opnieuw in een vrijheidsstrijd verwikkeld, ditmaal ten behoud van hun onafhankelijkheid. En wij zijn met jullie.

Overal in Veendrecht zie ik geel met blauwe vlaggen en als burgemeester ben ik buitengewoon trots op de menselijkheid waarmee jullie hier het afgelopen jaar door de inwoners van Veendrecht zijn ontvangen. Tegelijkertijd vervult deze trots mij met enig ongemak. Want is het niet meer dan normaal, meer dan humaan, om wie dan ook, waarvandaan dan ook, een dak te bieden wanneer diens dak aan duigen is gebombardeerd door de willekeur van een ongewilde oorlog?

De solidariteit van Veendrecht is een voorbeeld voor de rest van Nederland. En toch denk ik dat we moeten oppassen om te spreken over solidariteit, zeker wanneer die solidariteit niet verder reikt dan platte symboliek en lege woorden. Deze vormen van solidariteit lijken soms meer op aanmoedigingen vanaf de zijlijn, goedbedoeld, dat zeker, maar we moeten begrijpen dat ook wij in het veld staan. De strijd voor de vrijheid is namelijk nooit de strijd van een enkel individu, nooit van een enkele gemeenschap en nooit van een enkel land. Het is een strijd die door ons allemaal gestreden moet worden, keer op keer, dag in dag uit.

De dubbelzinnigheid van deze feestdag te midden van een nachtmerrie toont de werking van de geschiedenis die zichzelf alsmaar herhaalt. Zo lang wij ons niet bewust zijn van dat waar anderen vóór ons voor hebben gestreden zal de geschiedenis zich ook blijven herhalen. Zonder historisch bewustzijn wordt de hamer die vandaag gebruikt wordt om muren neer te slaan en families te herenigen, morgen al weer gebruikt om nieuwe muren te bouwen en diezelfde families te scheiden.

Om deze keten van herhalingen te stoppen, moeten we begrijpen dat de strijd om de vrijheid nooit gestreden is. Sterker nog: zij is verloren op het moment dat men denkt haar gewonnen te hebben. Zij is verloren op het moment dat men denkt dat vrijheid hetzelfde is als keuzevrijheid, wanneer men denkt dat een vrije samenleving hetzelfde is als een vrije markt en wanneer men denkt dat vrede hetzelfde is als de luxe om je niets aan te hoeven trekken van conflicten elders.

We kunnen ons niet veilig aan de zijlijn wanen. Jullie strijd in Oekraïne is ook onze strijd, omdat jullie vrijheid ook onze vrijheid is en jouw vrijheid mijn vrijheid. Om mijn woorden kracht bij te zetten wil ik graag iets met jullie delen dat ik leerde van Lyudmyla. Lyudmyla is professor in de linguïstiek en sinds kort medebewoonster van Veendrecht. Hoewel ik niets liever had gewild dan dat onze ontmoeting onder betere omstandigheden had plaatsgevonden, ben ik eeuwig dankbaar voor het feit dat ik haar nu een van mijn beste vrienden mag noemen.

Tijdens een van onze wekelijkse wandelingen leerde zij mij het volgende over het woord vrijheid. Vrijheid, zo zei ze, heeft in het Indo-Germaans dezelfde stam als het woord vriend, wat wil zeggen dat vrijheid eigenlijk zoiets betekent als: bij-vrienden-zijn. Laat dat ons helpen in de manier waarop we over vrijheid denken. Het is de grootste misvatting van onze tijd om te denken dat vrijheid de eigenschap is van een individu. Vrijheid is een betrekking, een relatie, een vriendschap.

Beste inwoners van Veendrecht, lieve vrienden hier en waar ook ter wereld, ik vraag u allen hier vandaag op deze historische dag om écht bij Oekraïne te staan. Dat wil zeggen: te begrijpen dat wat daar op het spel staat iedereen aangaat. Dat een strikt onderscheid tussen hier en daar niet bestaat wanneer het om vrijheid gaat. Net zo min als het onderscheid tussen zij en wij en ik en jij. Dé vrijheid is ónze vrijheid, is die van de Oekraïner, is die van de Rus. De strijd voor de vrijheid is een strijd om de mogelijkheid van die vriendschap. Alleen zo stoppen we de herhalende werking van de geschiedenis. En alleen zo kan 24 augustus weer voor altijd een feestdag zijn – een viering van vrijheid, een viering van vriendschap.