Goede middag dames en heren, mijn naam is Yukari Tangena-Suzuki. Misschien kennen de meeste van jullie me vanwege de rozen van verzoening die ik jaarlijks uitdeel.

Ik ben zeer vereerd en dankbaar dat ik hier als spreker mag staan, alhoewel sommigen van u daar misschien niet gelukkig mee zijn. Maar vandaag ben ik hier als Voorzitter van de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië. Een stichting, die sinds het jaar 2000 bezig is om verzoening en vrede te realiseren. Leden van onze Stichting zijn de eerste generatie uit Nederlands Indie, die geleden hebben in Japanse kampen, hun families als de tweede generatie waaronder ook mensen van Japans-Indische komaf en japanners, die in Nederland leven.

De taakomschrijving van onze stichting luidt: “Omdat we ooit vijanden waren, maar wij dat nu niet meer willen zijn. Wij praten met elkaar over de oorlog in het verleden, vooral over de persoonlijke ervaringen tijdens de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië, en de sporen die dat in ons heeft nagelaten, en over de toekomst, om elkaars culturen beter te begrijpen en uitzicht te geven op hoop, op verzoening, op bevrijding van haat, op vriendschap en vrede.

Vandaag wil ik u vertellen over ons Nagasaki Project. Burgers van Nagasaki kwamen al meer dan 10 jaar geleden met een plan om een monument te bouwen op de plek waar een krijgsgevangenen kamp was. Dit kamp heette krijgsgevangenen kamp Fukuoka No.2. Omdat we het een prachtig initiatief van mensen uit Nagasaki vonden, begonnen we ook in Nederland met het verzamelen van donaties. Ons doel was niet alleen om geld te verzamelen, maar ook om mensen kennis te laten maken met dit project, omdat we dit project als een gebaar van verzoening van Japanners zagen. Dat is ook de reden waarom we er een boek over publiceerden en er een film over maakten, zodat iedereen het kan lezen en zien: <http://www.fukuoka-2.com/>

Hoe meer het nieuws over het monument verspreid werd via sociale media, hoe meer mensen er geïnteresseerd waren om de onthullingsceremonie gepland bij te wonen. Uiteindelijk kwamen er 19 mensen met ons, inclusief de overlevenden van dit kamp en hun gezinnen. De officiële onthulling ceremonie was zeer indrukwekkend met ambtenaren van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en van ambassades, alsmede leden van de lokale gemeenteraad. Tot onze verbazing waren wij de grootste groep uit het buitenland. Er waren verschillende mensen uit Groot Brittannië, maar de meesten van hen waren ook van Nederlandse oorsprong. Mensen vroegen me waarom zoveel Nederlanders? Dan had ik een kans om hen te vertellen dat het misschien kwam, omdat de Nederlanders veel meer dan andere krijgsgevangenen geleden hebben, aangezien ook hun familie moest worden geïnterneerd in kampen onder vreselijke omstandigheden met heel weinig te eten. En terwijl andere geallieerde soldaten na de oorlog naar huis terug gingen, konden de Nederlandse krijgsgevangenen niet naar huis gaan, aangezien zij in een volgende oorlog moesten vechten en uiteindelijk alles verloren zelfs hun thuisland Indië. Ze denken nog steeds dat dit alles door de Japanners komt.

We zijn hier samen om te Herdenken. Een van de belangrijkste redenen waarom mensen "Herdenken" is om het verleden een plaats te geven en er lering voor het heden uit te trekken. Dat is ook de reden waarom mensen van kerken uit Nagasaki besloten elk jaar bij dit monument een herdenkingsdienst te houden.

 Tot slot van mijn betoog zou ik het laatste deel van de tekst gegraveerd op dit monument willen voorlezen omdat het een oproep tot verzoening van Nagasaki burgers is. Ze hebben enorm geleden onder de gevolgen van de atoom bom maar ze zijn zich ook bewust van hun rol als agressors.

Er staat gegrafeerd:

“Ter nagedachtenis van degenen die leefden in dergelijke zware omstandigheden, waaraan enkelen van hen bezweken en met een diep gevoel van spijt, verkondigen wij onze vurige hoop voor eeuwige vrede in de wereld.

Uw Koninkrijk kome!