**Voorwoord**

De titel van dit boek ‘Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’’ beschrijft het programma van een werkgroep samengesteld door de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland en NiNSee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Dit programma wordt hieronder kort toegelicht.

Het slavernijverleden heeft niet alleen invloed op de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten, die kortheidshalve allemaal worden aangeduid als ‘zwart’. Het verleden is ook neergeslagen in de literatuur, de dagboeken, tijdschriften, prenten en schilderijen van de afgelopen eeuwen. Het maakt daarom deel uit van de culturele erfenis van de hele Nederlandse bevolking, dus ook van de ‘witten’. De titel geeft aan dat zowel ‘wit’ als ‘zwart’ het verleden dienen te verwerken.

Het gaat om ‘heilzame’ verwerking. Dat betekent dat wonden en pijn die dat verleden veroorzaken genezen, geheeld dienen te worden. Dit kan alleen als ‘wit’ en ‘zwart’ samen optrekken. Dat element is op de afbeelding op de boekband aangeduid door twee handen, ‘wit’ en ‘zwart’, die elkaar vasthouden.

‘Wit’ en ‘zwart’ hebben het verleden niet op dezelfde manier meegemaakt. Integendeel, de ‘witten’ hebben eeuwenlang geprofiteerd van de arbeid van ‘zwarten’. Ook de Amsterdamse kerken die aan deze publicatie meewerken realiseren zich dat. Beide kerken hebben veel ‘zwarte’ gemeenteleden, bij de broedergemeente zijn die zelfs in de meerderheid. Deze gemengde samenstelling maakt hen meer alert op het slavernijverleden dan de meeste protestantse kerken, die bijna uitsluitend ‘wit’ zijn. De samenwerking met NiNsee is noodzakelijk om met een externe blik naar het verleden te kijken en niet te blijven steken in het binnenkerkelijke.

De externe blik vindt zijn neerslag in de eerste twee delen van dit boek. Het eerste gedeelte bevat de vier winnende essays van een wedstrijd die voorjaar 2019 is uitgeschreven rondom de slagwoorden ‘kerken, slavernijverleden en bewustwording’ en is aangekondigd in Nederland en het Caribisch gebied. De essays worden voorafgegaan door het juryrapport, waarin de essays worden besproken en waar de keuze van de jury (een hoofdprijs van € 2500 en drie prijzen van € 1000) wordt toegelicht. Naast een historische beschouwing doen de essays ook suggesties voor nadere actie en studie; in deel vier aan het einde van het boek worden de suggesties besproken en lijnen naar de toekomst uitgezet.

Het tweede deel van dit boek is gewijd aan een symposium, gehouden op 23 November 2019 als derde van een reeks symposia die begonnen met de viering van 42 jaar onafhankelijkheid van Suriname in 2017. Het symposium van 2019 had als thema de titel van dit boek. Hier zijn twee externe sprekers uitgenodigd: Glenn Helberg die vanuit zijn praktijk als psychiater de pijn bespreekt die ‘zwarte’ mensen voelen bij het slavernijverleden en de Rotterdamse hoogleraar Alex van Stipriaan, die als historicus naar het verleden kijkt en lessen trekt voor het heden. Beiden bespreken wat de kerken nu zouden kunnen en behoren te doen. Twee andere sprekers, beiden predikant, belichten de rol van de kerken vroeger en nu: ds Gerding benadert het onderwerp vanuit haar ervaringen in Suriname en ds Welschen als bestuurder van de Broedergemeente. Het symposium vond plaats in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam en trok rond 150 deelnemers. Het symposium was niet alleen een Amsterdamse aangelegenheid. Dat bleek uit het groetwoord van Dr de Reuver, scriba van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. Hij onderstreepte de verklaring van de Raad van Kerken uit 2013, dat theologie is misbruikt om slavernij te rechtvaardigen. In die verklaring, aldus de Reuver, wordt het verleden niet weggeredeneerd maar opnieuw doorleefd met het oog op een gezamenlijke heilzame toekomst. Zijn tekst is opgenomen aan het begin van het tweede deel.

Het derde deel van het boek bevat vier voorbeelden van hedendaagse bijbeluitleg uit kerkdiensten rond 1 juli 2019, Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij. Het is een serie van drie preken in de Oude Lutherse Kerk en een preek in de Koningskerk van de Evangelische Broedergemeente. Aan het begin van dit derde deel worden deze teksten ingeleid door een korte beschouwing ‘De vloek van Cham voorbij’. Daarmee moet een einde komen aan de opvatting dat de Bijbel onderdrukking van zwarte mensen zou legitimeren. Aan het slot van dit derde deel vindt U de verklaringen uit 2013, die bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij in 1863, zijn gepubliceerd door de Evangelische Broedergemeente en de Raad van Kerken in Nederland.

Het boek eindigt met ‘de weg vooruit’, een samenvatting van actiepunten en de plannen van de werkgroep.

Amsterdam, 11 Februari 2020

De redactie:

Dr Egbert Boeker, secretaris, Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Ds Rhoinde Doth, Evangelische Broedergemeente

Drs Urwin Vyent, Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis

Dr Andreas Woehle, Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

De essaywedstrijd en het symposium werden financieel gesteund door Het Insinger Fonds en de commissie Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie in de PKN (BILT); de uitgave van dit boek werd gesteund door Het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending.