**4 mei 2019 Dodenherdenking Homomonument Amsterdam**

**Speech Kolonel Sandra Keijer, vice-voorzitter Stichting Homoseksualiteit & Krijgsmacht**

**Thema: Vrijheid om te kiezen**

**Gebruik alleen met toestemming van auteur of door plaatsing van link naar SHK site.**

5 mei 1945: het eind van de oorlog. De strijd is gestreden. Een nieuw tijdperk breekt aan, met elk jaar terugkerend de viering van de vrijheid op 5 mei. Vijf jaar heeft de oorlog in Nederland geduurd. Vijf jaar van onderdrukking en vervolging. Maar niet voor homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders. Hun strijd duurde veel langer.

De periode van vervolging in ‘40-‘45 was voor iedere Nederlander afschuwelijk. Mensen hebben geleden, gestreden, offers gebracht. Hun offers gedenken wij. Ze zijn niet voor niets geweest.

Voor velen brak na de Tweede Wereldoorlog een periode van vrijheid aan. Vrijheid om in vrede te kiezen hoe je wilt leven, om te zijn wie je bent, zonder vervolging, vernederingen en dwang.

Maar niet voor LHBT-ers. Voor hen hielden de vervolgingen niet op, integendeel.

Na 1945 volgde nóg een grimmige oorlog; geen oorlog van bezetting, wapens en honger, maar één van onderdrukking, vernedering en uitsluiting.

In de jaren ’50 en ‘60 domineerde de moraal van het gezinsleven, van verzuiling, van meelopen in het gelid. De vers verworven vrijheden golden dus vooral voor heteroseksuelen.

Dat maakt de herdenking van de doden op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei voor sommigen ook wrang. Want toen voor anderen de vrijheid kwam, brak voor de LHBT-gemeenschap een duistere periode aan.

Velen van hen belandden juist in díe jaren achter slot en grendel. In die periode zijn zelfs meer LHBT-ers opgepakt en vastgezet dan gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Velen hebben zich verzet in die duistere jaren ’50, ’60 en begin ’70.

Niet door een bevolkingsregister aan te vallen of bruggen op te blazen, maar anders:

door uit de kast te komen, te kiezen voor het leven dat hen paste en een plaats in de samenleving op te eisen.

Dat was ongelooflijk dapper in die jaren; die moed was dan ook slechts een minderheid gegeven. De meesten bleven begrijpelijkerwijs in de kast, bang om hun baan of positie in de maatschappij te verliezen.

Het verzet van die minderheid heeft beetje bij beetje muren geslecht, deuren geopend en ons onze vrijheden gegeven.

Pas sinds 1974 mogen LHBT-ers dienen bij de krijgsmacht.

Dankzij die moedige minderheid, onze eigen verzetshelden, kunnen wij nu met trots ons uniform dragen. En kunnen wij met overtuiging werken aan onze missie: ons wereldwijd inzetten voor vrijheid en veiligheid.

Vrijheid en veiligheid voor iedereen. Zodat je kunt zijn wie je bent, en kunt kiezen wat je wil. Waar ook ter wereld.

Want onze vrijheid begint bij die van een ander.