Geachte veteranen, dames en heren,

In de eerste plaats heet ik natuurlijk alle veteranen hartelijk welkom. Mooi ook dat er zowel oudere en jongere veteranen aanwezig zijn. Het draait het hier vanavond allemaal om u. Ik zie dat een aantal van u echtgenotes of partners mee heeft gebracht en hen heet ik natuurlijk ook hartelijk welkom.

Nederland heeft een groot aantal militaire veteranen. Niet alleen de nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook de snel groeiende groep 'jonge veteranen'. Militairen of oud-militairen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan of één van de andere missies. Ruim 78.000 veteranen zijn afgezwaaid en bijna 26.000 zijn nog actief in militaire dienst.

Nederlandse veteranen hebben gemeen dat zij in opdracht van onze democratisch gekozen regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Hoewel sommigen menen verschil te moeten maken tussen 'oude' veteranen (WO II en het KNIL) en 'jonge' veteranen (ingezet in vredesmissies), is de opvatting eenduidig dat ALLE Nederlandse veteranen erkenning en begrip van de samenleving en van de

Nederlandse overheid verdienen.

Maar als we dat -erkenning en begrip van de samenleving- uitspreken, dan moeten we ook durven zien dat er de afgelopen 27 jaar een diepe wond was bij veel Dutchbat-veteranen. Afgelopen zaterdag sprak de Minister-President tegen de veteranen van Dutchbat 3 de volgende woorden: *“De gekmakende machteloosheid, dat je niet hebt kunnen doen waarvoor je ooit militair bent geworden. Mensen beschermen, onze democratische rechtstaat verdedigen. Dat gevoel afgesneden te zijn van de buitenwereld, door alles en iedereen in de steek gelaten. En ook de gemakkelijke verwijten achteraf, van critici die zelf hoog en droog in het veilige Nederland zaten. Dus ja, ik begrijp die vraag heel goed: waar was de wereld? … Het antwoord van de wereld bleef 27 jaar uit, de wereld liet het op een verschrikkelijke manier afweten”*

Het is mijns inziens op een dag als vandaag heel terecht dat we stilstaan bij wat al die jaren hartstikke scheef was, maar nu is rechtgezet: Eerherstel voor Dutchbat 3.

De Nederlandse Veteranendag is geen herdenking. Het is geen zoveelste reünie, geen open dag en de dag is uitdrukkelijk geen wervingsactiviteit voor Defensie. De Nederlandse Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een eerbetoon aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat.

Als eerbetoon aan wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard is de eerste Nederlandse Veteranendag georganiseerd op 29 juni, de verjaardag van de prins. En dat is natuurlijk ook de reden dat ik vandaag de witte anjer draag.

Als gemeente Dronten, hebben wij met deze gemeentelijke veteranendag beoogd dat u -jong en oud elkaar ontmoet en ervaringen kunt uitwisselen.

Voor u allen is deze bijeenkomst belangrijk. We hebben als gemeente geprobeerd om onze waardering voor uw werk voor de vrijheid, met deze bijeenkomst gestalte te geven.

Niet iedereen is in staat om naar Den Haag te gaan om daar de viering van

veteranendag mee te maken. Wij kunnen met deze informele ontvangst niet tippen aan hetgeen er zaterdag officieel in Den Haag plaats gaat vinden, maar ik hoop wel dat u met elkaar dit samenzijn tot een moment maakt waarop u misschien nog eens terugkijkt.

Het is een heel bijzonder moment voor mij om hier voor u te staan. Het is -bij mijn weten- voor het eerst dat de gemeente Dronten deze bijeenkomst organiseert en ik ben blij u hier te mogen begroeten. Want u bent belangrijk geweest voor landen als voormalig Nederlands-Indië, Korea, Nieuw Guinea, Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Irak of

één van de andere in totaal 153 missies.

U hebt zich ingezet voor vrede en vrijheid. U heb humanitaire hulp verleend. U hebt geholpen bij de opbouw. En u hebt allemaal véél meegemaakt. Mooie herinneringen gemaakt, maar ook hebt u te maken gehad met dramatische gebeurtenissen die uw leven misschien hebben veranderd. U hebt zich ingezet voor gebieden, voor landen en voor Nederland. En eenmaal thuis was het voor sommigen moeilijk om er in dit veilige Nederland over te praten. Zeker met het ouder worden gaan uw gedachten wellicht nog meer terug naar de gebeurtenissen die een onuitwisbare herinnering hebben achtergelaten. Uw inzet heeft u gevormd en in sommige gevallen beschadigd maar niet gebroken. Mogelijk bent u er zelfs sterker uit gekomen.

In ieder geval wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor al hetgeen u hebt gedaan voor mensen in de wereld. U hebt geprobeerd er een betere wereld van te maken en daarvoor is er landelijk veel waardering. Wij gaan dit in Dronten binnenkort ook fysiek markeren door het maken van een Anjerperk ergens in onze gemeente. Wij zijn daarover in gesprek met uw veteranenvereniging Dronten.

Ik wil hier natuurlijk ook grote waardering uitspreken voor de thuisblijvers, echtgenotes en echtgenoten, vriend of vriendin, vaders moeders, broers en zussen, kinderen… Ook voor hen waren het soms moeilijke momenten. En hoewel het vandaag veteranendag is, vind ik het geweldig dat er vandaag zoveel partners bij zijn, zodat ik ook aan hen mijn waardering voor hun steun kan overbrengen…

Een moeilijke taak zit er voor de meesten van u op. Ik hoop dat u kunt terugkijken met een positief gevoel en dat u zich trots voelt op hetgeen u gepresteerd heeft in den vreemde.

Ik wens u allen onder het genot van natuurlijk de traditionele blauwe hap en een drankje een fijne avond toe!