TISKOVÁ ZPRÁVA

Na následky krátké vážné nemoci zemřel dnes v New Yorku, ve věku 92 let, pan Roman Kent, prezident Mezinárodního osvětimského výboru. Roman Kent se narodil v roce 1929 v Lodži do židovské rodiny Knikerových, která ve městě vlastnila textilní továrnu. Ke konci roku 1939, poté, co bylo Polsko napadeno německým Wehrmachtem, byla rodina Knikerových, společně s dalšími židovskými rodinami, nuceně přesunuta do Lodžského ghetta, kde roku 1943, na následky podvýživy, zemřel Romanův otec. Poté, co bylo ghetto zlikvidováno, byli zbývající členové rodiny deportováni do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Psal se rok 1944. V koncentračním táboře byl Roman oddělen od jeho matky a sester. Následně, on i jeho bratr Leon, přežili i další koncentrační tábory. V 16 letech byli s bratrem osvobozeni Americkými vojáky při pochodu smrti z Flossenbürgu do koncentračního tábora Dachau. V roce 1946 Roman Kent společně s jeho bratrem emigroval do USA, kde se následně usadil a stal se tam úspěšným podnikatelem.

Výkonný prezident Mezinárodního osvětimského výboru, Christoph Heubner, vzdal Romanu Kentovi v Berlíně poctu tímto prohlášením: „Přeživší z Osvětimi na celém světě se loučí v hluboké úctě a s velkým smutkem s Romanem Kentem, který byl po mnoho dekád rezolutním a výřečným zastáncem jejich vzpomínek a jejich životů. Roman Kent se velmi rychle zapojil, společně s dalšími přeživšími z ghetta v Lodži a z Osvětimi, s Noachem Flugem a Marianem Turskim, do boje za zdraví a prospěch všech přeživších a za jejich odškodnění z důvodu věznění v německých vyhlazovacích táborech, kde byli zotročováni a kde museli vykonávat nucené práce. U německých protějšků Romana Kenta byla velmi oceňována jeho citlivá otevřenost, podobně jako jeho zájem o společnou budoucnost založenou na historických faktech. U příležitosti vzpomínkového setkání v den 70. výročí osvobození Osvětimi Roman Kent hovořil za Mezinárodní osvětimský výbor i za sebe, jako za přeživšího Osvětim. Do historie se zapsal, mimo jiné také tím, že volal po jedenáctém přikázání, které by varovalo před smrtícími dopady vědomé nečinnosti. Po celý svůj život Roman Kent i jeho žena Hannah, která také přežila Osvětim, otevřeně podporovali památku holocaustu, prosazovali toleranci a zasazovali se proti antisemitismu. V posledních měsících práce Romana Kenta čím dál tím více zatěžovala. V reflexi na současné dění začaly panu Kentovi neúnavně pronikat do života planoucí obrazy jeho minulosti. Až do posledních chvil jeho života se hrozil a velmi ho zatěžoval rostoucí antisemitismus, nenávist a glorifikace Osvětimi, které opět nabývají na síle. Proto byl pro něj velmi důležitý památník Osvětimi a participace přeživších. Poslední dopis, který Roman Kent napsal, byl dopis adresovaný polskému ministerskému předsedovi, ve kterém ho varoval proti projevům nacionalismu a monopolizace památníku. Zpráva o jeho odchodu nás velice zarmoutila. Roman Kent nám bude velice chybět.“