geert bourgeois

viceminister-president van de vlaamse regering

vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en de vlaamse rand

antwoord

op vraag nr. 329 van 2

van johan verstreken

1. Ik word op de hoogte gehouden van het overleg tussen het stadsbestuur van Waregem en de American Battle Monuments Commission (ABMC) in het kader van het WO I-dossier “Bezoekerscentrum Flanders Fields American Cemetery Waregem”. Anderzijds wordt ABMC in het kader van de betekening steeds op de hoogte gebracht van beschermingsinitiatieven, ook al is zij geen eigenaar, zoals recentelijk naar aanleiding van de voorlopige bescherming van het oorlogsgedenkteken in Oudenaarde.

Ten slotte meld ik u dat Minister-president Kris Peeters tijdens zijn werkbezoek aan de Verenigde Staten op 27 juni 2011 een onderhoud heeft gehad met de leiding van de ABMC waarbij hij het Vlaams herdenkingsproject heeft voorgesteld.

1. Op dit moment worden tussen ABMC en het stadsbestuur van Waregem besprekingen gevoerd over de oppervlakte en de thema’s van de inrichting van het bezoekerscentrum. Hierover bestaat nog geen definitief uitsluitsel.
2. Er is overleg met de CWGC over restauratiepremies voor het prioritair restaureren van bakstenen omheiningmuren op de 22 Britse militaire begraafplaatsen. Ook wordt er informatie uitgewisseld over het groenbeheer en meer specifiek ook het vereenvoudigen van het vergunningstraject via een geïntegreerd en overkoepelend groenbeheerplan voor alle Britse militaire begraafplaatsen.
3. In Vlaanderen zijn er 122 Britse militaire begraafplaatsen. Deze zijn intussen allemaal beschermd als monument. Ook 2 bijzondere ereperken zijn aanvullend beschermd als monument, met name Zillebeke Churchyard en Zeebrugge Churchyard. Nog enkele andere ereperken zijn gelegen binnen een beschermd dorpsgezicht, waaronder Reningelst. Daarnaast zijn enkele Britse gedenktekens begrepen in vroegere beschermingen, waaronder de Menenpoort binnen de bescherming als monument van de Ieperse vestingen en een Brits gedenkteken binnen het stadsgezicht Sluizencomplex Ganzepoot met Koning Albert I-monument te Nieuwpoort.

Een accuraat overzicht van alle Britse WO 1 ereperken op gemeentelijke begraafplaatsen is volgens mijn informatie nog niet voorhanden.

Voor een precies overzicht naar het aantal slachtoffers per begraafplaats en van de betreffende nationaliteit verwijs ik naar de inventaris van de oorlogsrelicten van WO1, geïntegreerd in de DIBE-databank (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi/relict/zoeken>). Binnen het Britse leger waren naast Schotten, Ieren en Welshmen ook Britse Gemenebestlanden aangesloten met Canadezen, Zuid-Afrikanen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders. Binnen de CWGC worden ook begravingregisters bijgehouden, te consulteren op [www.cwgc.org](http://www.cwgc.org).

1. Op 9 maart 2011 bracht ik een bezoek aan de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) in Berlijn. Ik heb er de leiding geïnformeerd over de Vlaamse plannen in het kader van honderd jaar WO I en stelde voor om VDK te betrekken bij de herdenking. De Volksbund maakte mij attent op onder andere de vredesinitiatieven voor de jeugd om via jeugdkampen jongeren de gelegenheid te bieden in contact te komen met de gevolgen van oorlog en geweld om ze zo te sensibiliseren voor een tolerant en vredevol samenleven.

Met VDK wordt op ambtelijk vlak overlegd over onderhoud- en restauratiepremies voor het courant groenbeheer op twee Duitse militaire begraafplaatsen (Langemark en Vladslo) en voor de lopende totale herwaardering van de begraafplaats te Hooglede. Ook voor de begraafplaats te Vladslo wordt een totale herwaardering middels een restauratiepremiedossier voorbereid.

Met VDK wordt ook informatie uitgewisseld over het inplanten van nieuwe onthaalinfrastructuur op de Duitse militaire begraafplaatsen van Hooglede en Vladslo, dit in nauw overleg met de betrokken gemeentebesturen.

Tenslotte zal ik op zaterdag 5 mei 2012 een herdenkingstoespraak houden naar aanleiding van de plechtige heropening van de Duitse militaire begraafplaats te Hooglede.

1. VDK beheert in Vlaanderen verschillende verzamelbegraafplaatsen uit WO 1. Meer informatie hierover vindt u op de website ww.volksbund.de

Voor een precies overzicht van het aantal slachtoffers per begraafplaats en van de betreffende nationaliteit kan verwezen worden naar de inventaris van de oorlogsrelicten van WO1, geïntegreerd in de DIBE databank (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi/relict/zoeken>). Binnen het Duitse leger waren ook landen uit het toenmalige Duitse Rijk aangesloten met Denen (Soderland behoorde toen tot Pruisen) en Polen, naast Russische en Italiaanse krijgsgevangenen.

Binnen de VDK worden ook begravingregisters bijgehouden, deze kunnen worden geconsulteerd op [www.volksbund.de](http://www.volksbund.de).

1. Met de Franse dienst werd tot nog toe weinig overlegd. Het betreft het ‘Ministère des Anciens Combattants’ , Rue de Bellechasse 37, 75007 Paris, maar de contacten verlopen via het Consulaat Generaal van Frankrijk (Regentlaan 42, 1000 Brussel).
2. In Vlaanderen zijn 2 Franse militaire begraafplaatsen aanwezig, allebei beschermd als monument. Het betreft Saint Charles-de-Potyze in Ieper en de verzamelbegraafplaats in Machelen-aan-de-Leie. Ook het ereperk met ossuarium en bijhorend monument te Kemmel werd beschermd als monument.

Een accuraat overzicht van alle Franse WO 1 ereperken op gemeentelijke begraafplaatsen is volgens mijn informatie nog niet voorhanden.

Voor een precies overzicht van het aantal slachtoffers per begraafplaats en van de betreffende nationaliteit alsook van het aantal herdachte slachtoffers kan verwezen worden naar de inventaris van de oorlogsrelicten van WO1, geïntegreerd in de DIBE-databank (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi/relict/zoeken>). Binnen het Franse leger waren ook koloniale legers aangesloten met Senegalezen, Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs.