Sali Blech

Sali Blech wordt geboren op 2 juni 1880 in het Duitse Eschweiler, een plaats in de buurt van Aken. Hij is de oudste zoon van slager Moses Blech (1855 – 1941) en Sibilla Hartog (1849 – 1910). Sali –zelf schrijft hij ‘Solly’ - krijgt nog 5 broers en zussen: de tweeling Friederika en Karl (20-01-1882), Emile (13-01-1885), Paula (15-04-1889) en Adolf (1893, gestorven in Frankrijk in WO I op 08-10-1915).

Op 4 november 1907 trouwt Sali in het Duitse Stromberg met Amalie Seligmann. Amalie is geboren op 3 november 1881 in het Duitse Seibersbach. Het stel krijgt drie kinderen: Herta (1908 – 1994), Lotte Sybille (1911 - 1970) en Hans Heinz (1915 – 1942).

Sali heeft een schoenenzaak Boa Shuh aan de Hohestraße 138-140 in Keulen, samen met zijn schoonzus Lina Hess. Hij vraagt diverse keren een visum aan voor België in verband met beoogde zakenreizen en spreekt Frans. Tot augustus 1934 werkt zijn zoon Hans Heinz werkt bij hem als inkoper. Daarna gaat Hans Heinz studeren en werken in België.

Vanwege de toenemende joden haat, vlucht Sali op 57 jarige leeftijd uit zijn woning aan de Horst Wesselplatz 33 in Keulen naar Nederland, samen met Amalie en zijn schoonzus Lina. Dochter Herta is al rond 1937 met haar echtgenoot naar Kaapstad, Zuid-Afrika vertrokken en Lotte Sybille woont met haar echtgenoot in het Italiaanse Trieste. Sali, Amalie en Lina worden op 11 april 1938 geregisteerd in Heer en gehuisvest aan de Burgemeester Thomassenstraat 20 (nu Bernhardstraat). In mei 1938 verwerft Sali een klein aantal aandelen in de keramiek fabriek “La Céramique de l’Est S.A.” in het Belgische Morsenet, waarvan zijn zoon Hans Heinz dan de grootste aandeelhouder is. Op 5 januari 1939 breekt er brand uit in de fabriek. Sali wordt ervan verdacht de brand te hebben gesticht en wordt op 20 mei 1939 gearresteerd. Hij ontkent de beschuldiging en wordt op borgtocht van 200.000 Belgische francs (omgerekend een kleine € 5.000,-) vrijgelaten. Het Belgische Openbaar Ministerie pleit er voor hem geen inreisverbod voor België op te leggen maar juist een visum te verlenen voor België zodat hij zich tijdens zijn proces kan verdedigen. In januari 1939 vertrekt bovendien Amalie per boot naar de Verenigde Staten. Daar woont ze tot het einde van de oorlog bij haar zus Babette Oppenheimer. Lina keert terug naar Duitsland en Sali blijft achter in Heer. In 1939 vraagt Sali een visum aan met langere geldigheidsduur bij de Belgische consul in Maastricht. Die langere geldigheidsduur stelt hem in staat regelmatig naar zijn Belgische advocaat Louis Pirard te reizen. Maar dat wordt hem geweigerd; een visum voor België zal hij per voorziene reis moeten aanvragen zo wordt hem mede gedeeld.

Tussen begin 1939 en November 1940 zal Sali nog 3 keer verhuizen: eerst naar de Sint Antonius van Paduastraat 31 (de tegenwoordige Padualaan), dan naar de Koning Clovisstraat no. 84 waar hij tijdelijk inwoont bij zijn neef Benjamin Holländer en diens dochter Frieda die dan net uit Duitsland gevlucht zijn en in Maastricht hopen veilig te zijn. Vanaf 21 november 1940 woont Sali in bij de familie Moermans aan de Dorpsstraat 14a in Heer (tegenwoordig Dorpsstraat 22). Waarschijnlijk woont ook Hans Heinz ergens tussen eind november 1940 en september 1941 op dit adres, zij het zonder verblijfsvergunning en daarmee illegaal. Op 10 september 1941 is er op bevel van Max Strobel, hoofd van de *Sicherheitsdienst* (SD) in Maastricht, een inval in het huis aan de Dorpsstraat 14a waarbij Sali en Hans Heinz worden gearresteerd. Het is niet uitgesloten dat Hans Heinz’ illegale verblijf daarvoor de aanleiding is geweest. Als dat zo is, rijst de vraag wie de SD daarover getipt heeft. Tijdens de arrestatie wordt Sali, dan 61 jaar oud, ruw van de trap af gesleept. Ze worden opgesloten in het toenmalige Huis van Bewaring aan de Minderbroerderberg. De Maastrichtse Commissaris van Politie krijgt dan van de Rijksvreemdelingendienst in Den Haag een telefoontje met de mededeling dat Sali en Hans Heinz moeten worden overgebracht naar Westerbork, waar ze op 12 september 1941 aankomen. Westerbork is dan nog een vluchtelingenkamp voor uit Duitsland gevluchte joden. Mevrouw Moermans bezoekt Sali daar nog en brengt hem eten. Op 1 februari 1944, na 2,5 jaar in Westerbork te hebben gezeten, wordt Sali op transport gezet naar Bergen-Belsen. Daar wordt hij op 2 maart 1945 vermoord.

Op 23 oktober 1942 meldt het Openbaar Ministerie van Verviers in een brief aan de autoriteiten in Brussel dat er nog geen vonnis gewezen is in Sali’s strafzaak en dat zijn actuele woonplaats onbekend is. Sali zit dan al ruim een jaar in kamp Westerbork.

Hans Heinz is het enige kind van Sali dat de oorlog niet overleeft. Hij wordt via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord. Amalie emigreert in juni 1947 naar Kaap Stad, Zuid-Afrika. Ze sterft op 16 december 1953.

Onze speciale dank gaat uit naar Michael en Larry Oppenheimer (achterneven van Amalie), Roberto Anoardo (achterkleinkind van Sali) en Paula Turcotte-Moermans (dochter van de familie Moermans) voor de waardevolle bijdrage die zij geleverd hebben aan het tot stand komen van deze biografie.