Lezing uitreiking boek “Noodgeld en Oorlogsbrood”

Geachte excellentie mevrouw Anick van Calster, burgemeester Margreet van Driel, oud-burgmeester en ereburger van Papendrecht Kees de Bruin, het 4/5 mei comité en overige aanwezigen, het is een eer dat u hier tijdens de Remembrance Day in Papendrecht aanwezig bent voor de uitreiking van het boek “Noodgeld en Oorlogsbrood, Belgische vluchtelingen in Papendrecht 1914-1918’.

De titel van het boek heb ik aangevuld met de tekst: “een vergeten geschiedenis” omdat hier niet eerder aandacht aan besteed is.

28 juni 1914. Frans Ferdinand de Oostenrijkse troonopvolger en zijn vrouw Sophie, werden beiden tijdens een bezoek aan Sarajevo door een geradicaliseerde Bosnische Serviër vermoord. Deze afschuwelijke moord vormde mede de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. Duitsland, Oostenrijk en Hongarije sloten een verbond, de Centralen genoemd. Daar tegenover stonden Groot-Brittannië, Frankrijk en de Russen, die de Triple Entente vormden.

Alle grootmachten van de wereld raakten uiteindelijke betrokken, behalve Nederland want hier konden wij de neutraliteit behouden. Maar toch, zoals burgemeester Bonten beschreef in een brief kort na de Wapenstilstand van 1918: “Nederland ging niet naar de oorlog, maar de oorlog kwam wel naar ons toe”.

België en Nederland zouden beiden onpartijdig blijven in het conflict. In België duurde dat echter niet lang want in augustus werd onze zuiderbuur betrokken bij de oorlog omdat zij geenszins van plan waren de Duitse troepen via hun land door te laten marcheren naar Parijs. Toen de Duitsers toch besloten via België naar Frankrijk te trekken, raakten ook zij in oorlog. Een vreselijk tijd brak aan van moorden, brandstichtingen en plunderingen tegen vooral de Belgische burgers. Massaal sloeg men op de vlucht, niet alleen burgers maar ook militairen, één miljoen in getal, waarvan de meeste richting het noordwesten trokken, naar het neutrale Nederland

Ook hier in Papendrecht was men op de hoogte wat er elders in de wereld gebeurde. Radio, TV of mobiele telefoons waren er nog niet, maar wel de krant. In het dorp hier aan de rivier was het rustig. Iedereen was aan het werk en vooral de scheepsbouw had het druk door de oorlog. In de jaren 14-18 gebeurde er trouwens erg veel. We kregen elektriciteit en telefoon, weliswaar dat we in het begin maar acht nummers hadden. Wilde je aannemer Mart Visser uit de Veerstoep aan de lijn krijgen, draaide je gewoon nummer 1. Zo eenvoudig was dat.

Het boek wat vandaag gepresenteerd wordt behandelt een stuk vergeten geschiedenis van ruim tweeduizend Belgen die vanwege de Grote Oorlog uitgeweken waren naar Papendrecht. Het is een schrijnend verhaal hoe mannen, vrouwen en kinderen massaal bij Essen de grens over kwamen om rust te vinden in het neutrale Nederland. Wij hebben al deze mensen die in Papendrecht aankwamen een naam kunnen geven. Ze staan allemaal vermeld in het 400 pagina's tellende boek. Niet alleen de vluchtelingen, maar ook de adressen worden vermeld waar de Belgen verbleven. Veel arriveerden per schip zodat in onze kleine gemeente op een gegeven moment wel driehonderd schepen lagen langs de Papendrechtse dijk. Daarnaast worden alle Belgen vermeld die hier in Papendrecht geboren zijn, die overleden zijn en in het huwelijk zijn getreden. Deze namen vonden we in het Regionale Archief Drechtsteden, maar ook in de kerkelijke archieven en het Archief van Brussel waar mijn vrouw Els ruim 20.000 zogenoemde vrijgeleide brieven heeft doorgenomen.

Uit alle lagen van de bevolking arriveerden ze in Papendrecht: gewone burgers, onderwijzers, pastoors, artiesten, sportkampioenen, militairen, gedetineerden uit de gevangenis van Antwerpen en vooral veel kinderen. In het boek wordt ingegaan op het dagelijkse leven dat de Belgen in Papendrecht ondergingen. Er kwam een RK-school, een kerk en bijna alle Belgische mannen hadden werk in de scheepsbouw. Papendrecht had toen 4400 inwoners en daar kwamen ruim tweeduizend Belgische uitgewekenen bij. Toch kreeg de burgerij het voor elkaar al deze mensen onderdak te bieden. Er werd veel geleden, op een gegeven moment was er bijna geen voedsel meer en dat ging op de bon. We kregen Regeringsproducten, brood, beleg, vlees, vis, aardappelen en zelfs Regerings-klompen. Overal stond de benaming Regering voor. Heel bijzonder in het boek is het spionnenverhaal. Tussen de schippersvloot ontstond een spionnennetwerk met een hoofdkwartier in Gent. Hier in Papendrecht werden berichten geschreven op sigarettenvloeitjes, die naar een café in Gent werden gebracht en visa versa werden er berichten naar de schippersvloot gebracht. Maar dat ging gruwelijk mis. Op spioneren stond de doodstraf en het duurde niet lang of er was een inval in het Gentse café waarbij de uitbaatster en Arie Hougee met zijn Papendrechtse vrouw Hendrika Quartel het slachtoffer werden door verraad. De uitbaatster werd in Gent terechtgesteld en Arie werd gefusilleerd in de buurt van Keulen. Zijn vrouw ging vrijuit.

De rode draad die door het boek loopt is die van Pater Jos Colsen. Hij, en zijn collega Debra uit België waren de geestelijk verzorgers van de Belgische gemeenschap en hebben veel goeds gedaan. Zij bemiddelden in conflicten, droegen zorg voor het functioneren van de kerk en school en tijdens begrafenissen.

**Toch werden er in Papendrecht ook wel grapjes gemaakt, zoals deze:**

Terwijl een bekende bakker in Papendrecht zijn brood in de oven had liggen, kreeg hij bezoek van een controleur die zich ervan wilde overtuigen wat hier al zo gebakken werd. De ambtenaar moest enige minuten wachten, tot het baksel gaar was en de oven geopend kon worden. Bij het uithalen verschenen de kostelijke bruine broden, gekneed en afgewogen volgens regeringsvoorschrift.

‘Maar daar in dat hoekje, wat zit daar nog’….. De strenge dienaar der wet gelastte nu dat de bakker dit er ook uit moest halen. En nu kwamen er drie mooie grote broden tevoorschijn van meel zo wit als sneeuw, gebakken van de zuiverste bloem en tarwemeel, drie grote joekels, parels van broden. De bakker werd er niet zenuwachtig van. ‘Voor wie zijn die broden’? schreeuwde de ambtenaar. ‘Het ene is besteld door de burgemeester, mijnheer’….. ‘En de tweede, schreeuwde hij nog harder?’….. ‘Het tweede is voor de gemeentesecretaris’, riep de bakker. De klanten in de winkel volgde het spektakel met open mond. ‘En de derde, dan?’ brulde de ambtenaar. ‘Het derde is voor u, mijnheer’…..’Hé wat’ riep de man; ‘Nou dan niet voor u, maar voor u vrouw, mijnheer’………..

Het boek is doorspekt met brieven van vluchtelingen aan burgemeester Bonten. Deze zijn letterlijk overgenomen, waaronder deze:

**Geachte burgemeester**

18 november 1916

Familie de Balluy, Krijtstraat 33, Niel.

Uit naam van mijn gezin en familie moet ik u hartelijk danken, voor het goede dat u voor mij en mijn zusje gedaan hebt. Nooit zullen wij uw liefdadig werk vergeten. Wij zijn zeer tevreden bij onze ouders, grootouders en familie en stellen het voor dit moment opperbest. Heer burgemeester wilt u zo goed zijn aan de heer secretaris en mijnheer Ceelen van de secretarie onze vurige dank bekend te maken.

De familie Balluy

Ik wil eindigen met de bijzonder mooie woorden van mevrouw van Calster in het voorwoord van het boek: “Laat me ook de gemeente Papendrecht prijzen met het initiatief de herinnering jaarlijks te laten doorleven tijdens de 11 -november herdenking. In tijden van nood, zal er altijd nood zijn aan solidariteit: laat ons dit niet vergeten.

Ik wil nu overgaan tot uitreiking van de eerste boeken aan:

De ambassadeur van het Koninkrijk België

De burgmeester van Papendrecht

De oud-burgemeester van Papendrecht

Afgevaardigde van het 4/5 mei comité

Voor uw informatie, voor het bestellen van een boek kunt u zich inschrijven op een bestelformulier.

Ik dank u voor uw aandacht