Aan: Vaste commissie Binnenlandse Zaken

Van: dr. Luc Alofs, coördinator Aruba

Datum: 9-6-22

Betreft: Gespreksnotitie Aruba

Aruba heeft verheugd gereageerd op het initiatief van de voormalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om eilandelijke coördinatoren aan te zoeken om dialoogtafels over het slavernijverleden op de Nederlands Caribische eilanden te organiseren.

De Arubaanse dialoogtafel onderschrijft het belang van erkenning, excuus en herstel. We wijzen onder meer op de eigen aard van de slavernij, het verloop van de emancipatie en de nawerking van de slavernij. Voor wat betreft de reikwijdte van de werking van de excuses en herstelmatregelen benadrukt Aruba dat deze zich ook dienen uit te strekken tot de onvrije arbeid, de zogenaamde Heerendiensten, door de inheemse bevolking van Aruba ten tijde van de West-Indische Compagnie (1636-1792). De dialoogtafel erkent dat Aruba zelf ook huiswerk heeft. Ter illustratie: Arubaanse slaafgemaakten verkrijgen straatnamen in Amsterdam en Rotterdam, maar niet op Aruba. Er is huiswerk voor onze gemeenschap, dat wil zeggen de overheid, archieven, musea, scholen en schoolbesturen, ngo’s, et cetera. De opbrengst van de Arubaanse dialoogtafel treft U aan als bijlage 6 bij het Pleidooi voor Erkenning, Excuses en Herstel van de Werkgroep Interinsulair Overleg Doorwerking Slavernij Verleden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Na publicatie van het rapport Ketenen van het Verleden zijn de eilandelijke coördinatoren met elkaar in contact gebleven. De aanleiding hiervoor was dat de in het rapport opgenomen aanbevelingen vanuit een Nederlands Caribisch perspectief niet aan de gewekte verwachtingen voldeden. Er werden geen concrete herstelmaatregelen genoemd die tegemoet komen aan de in het rapport opgenomen wensen van en voor de eilanden. Bovendien bemerkten wij dat de eilanden niet werden betrokken bij het vervolgproces.

Het reeds genoemde Pleidooi heeft dit willen herstellen vanuit een eensgezind Nederlands Caribisch standpunt. Onze inzet is helder: erkenning, excuses en een eigen gelijkwaardige herstelregeling, los van en equivalent aan die voor Nederland, met ruimte voor wensen en verwachtingen voor ieder van de Caribische eilanden en de bereidheid om bij de realisering daarvan onderling samen te werken en samen te werken met instellingen in Nederland, Suriname en elders.

Op dit Pleidooi hebben wij zijdens de minister BZK en staatssecretaris KR een positieve reactie ontvangen. Het document werd als ‘helder en urgent’ betiteld. We zijn daar blij mee en ook met het feit dat we nu alsnog met de Kamercommissie in dialoog kunnen treden.

Als laatste spreker van de eilanden, wil ik de kort stilstaan bij de vraag waarom de leden van de Overleggroep zo’n eigen regeling belangrijk vinden. Het antwoord is simpel en direct: dit verhaal gaat over ons, wij willen de regie over herstelmaatregelen op en voor onze eilanden.

De vraag luidt: Wat is daarvoor nodig?

* Dat excuses voor de slavernij recht doet aan de verschillende vormen van slavernij en slavernijbeleving in alle delen van het Koninkrijk en de voorgangers daarvan;
* Dat deze excuses worden aanvaard door nakomelingen van slaafgemaakten en door hun regeringen. Immers, implementatie van herstelmaatregelen is onmogelijk zonder medewerking van onze vier (of zo U wilt, zelfs zeven) Nederlands Caribische overheden, overheidsarchieven, musea en onderwijsinstellingen;
* Dat herstelmaatregelen zijn gebaseerd op de vraagarticulatie rond herstelmaatregelen zoals vastgelegd in de opbrengsten van de Nederlands Caribische dialoogtafels.
* Dat het eigenaarschap en de daarbij behorende uitvoeringsverantwoordelijkheid wordt toegewezen aan de bevolking van de eilanden en wel in gezamenlijkheid in de vorm van een ruimhartig gefinancierd Nederlands Caribische Kennisinstituut Slavernijverleden, zoals beschreven in ons Pleidooi.

De afgelopen jaren is de belangstelling vanuit Nederland voor zowel gouvernementele als niet-gouvernementeel culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke samenwerking met de eilanden sterk toegenomen. Soms is dat een verrijking voor onze eilanden, soms werkt het anders uit. Wat wij willen voorkomen is het moeten ondergaan van liefdadigheid en symboolpolitiek. Waar het ons om gaat is dat we de komende jaren, niet 1, 2 of 4, maar langdurig investeren in een duurzame infrastructuur voor erkenning en heling van de wonden van slavernij op onze eilanden, zoals gezegd samen met partners en deelgenoten van het Nederlands slavernijverleden.

Wij zien uit naar de oprechte excuses van de Nederlandse staat voor het historisch leed aan onze bevolkingen aangedaan.

Wij zien uit naar de helende uitwerking van die excuses onder de nakomelingen van slaafgemaakten, hun eigenaren en andere betrokkenen bij slavernij.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met gelijkgestemden in Nederland, Suriname en elders en het realiseren van herstelmaatregelen.

*Zelfstandig, doch met de wil om met elkaar samen te werken.*