Colombia - Getuigenis van Flora (toen 10 jaar)

Mijn naam is Flora, ik ben 10 jaar oud.  
Ik heb twee zussen: Alejandra van 16 en Reina van 12. Ik heb ook een broer, Pablo, hij is 15 jaar.  
Mijn moeder is er gelukkig nog wel, maar ze werkt lange dagen.  
We wonen in een klein huisje met twee kamers: een keuken en een slaapkamer.  
In de slaapkamer staan twee bedden. Ik deel een bed met mijn zus.  
Mijn andere zus deelt een bed met mijn moeder en mijn broer slaapt op een veldbed in de keuken.

We wonen in Colombia, in Zuid-Amerika.  
Nu woon ik in de stad San Cristobal, maar vroeger woonden we in het dorp La Lima.  
We moesten vluchten voor soldaten die ons dorp waren binnengevallen.  
Ze hebben alle mensen vermoord van wie ze dachten dat die bevriend waren met de guerrilla.  
Mijn vader wist te ontsnappen en vluchtte naar het noorden, naar Venezuela.  
Maar nu is hij vermist. We hopen dat hij veilig is.  
Mijn moeder had gehoord dat wij ook weg moesten uit La Lima, anders zouden ze ons ook te pakken nemen.

Van mijn moeder mag ik niet met soldaten praten.  
Een guerillastrijder zou ons kunnen verdenken aan de kant van het leger te staan.  
Zij zouden kinderen kunnen ontvoeren om ons als soldaat in te zetten.  
We moeten heel goed uitkijken voor de mannen met groene truien en zien dat ze ons niet achtervolgen.  
We moeten constant op onze hoede zijn.  
De vader van mijn beste vriendin is zelfs vermoord. Het was een 'straf' van guerillastrijders.

De oorlog in Colombia duurt al meer dan 45 jaar.  
De oorlog gaat vooral om de macht over plaatsen waar olie en andere kostbare stoffen in de grond zitten.  
Ook strijden ze om de macht over de drugshandel.  
Ik weet niet goed wat 'vrede' betekent, omdat ik enkel 'oorlog' ken.

Toch speel ik soms met mijn vrienden oorlogje in de bossen, maar de laatste keer maakte mij dat eigenlijk bang.  
Er is namelijk een meisje verdwenen dat aan het spelen was.  
Waarschijnlijk is ze ontvoerd om kindsoldaat te worden.  
Er zijn naar schatting elfduizend kindsoldaten in Colombia.   
Sommige kinderen laten zich overhalen omdat ze denken dat ze beter af zijn als soldaat.  
Anderen worden ontvoerd en gedwongen om mee te vechten.  
Ik heb dan toch maar afgesproken met mijn beste vriendin dat we nooit meer oorlogje zullen spelen, het is eigenlijk niet zo leuk.

Bij ons op school zitten de leerlingen van verschillende leerjaren bij elkaar omdat er zo weinig kinderen zijn op de school voor *desplazados*.  
Dat zijn kinderen die gevlucht zijn uit andere delen van het land.  
Ik zit in het vijfde of zesde volgens mij.  
In totaal zijn er al meer dan 2,5 miljoen mensen gevlucht voor het geweld in hun eigen regio.

(Uit het boek "Waar ik woon is het Oorlog" van Evelien Pullens)

**Over Colombia**

*Colombia wordt sinds de jaren 1950 verscheurd door gewelddadige conflicten tussen verschillende partijen.*  
*In sommige regio’s in Colombia is het nu rustiger dan vroeger, in andere woedt het conflict nog hevig.*  
*Gewapende guerillagroepen en het leger vechten omdat ze de controle willen over een zo groot mogelijk gebied en grondstoffen (goud, olie,...).*  
*Verschillende groepen strijden dus om geld en macht. Om wapens en aanslagen te kunnen betalen, zijn veel guerillagroepen betrokken bij drugshandel, ontvoeringen,...*

*Colombia is een van de landen met de meeste vluchtelingen binnen zijn eigen grenzen.*  
*Honderdduizenden families, vaak hele dorpen, moesten voor het geweld vluchten naar de stad of naar andere gebieden.*  
*Ze willen graag terugkeren, of elders een nieuw en veilig bestaan opbouwen.*

*Er zijn in Colombia ook heel veel kindsoldaten. Kinderen worden door de guerillastrijders voor verschillende taken gebruikt:   
vechten, kidnappen, bewaken van gijzelaars, bommen plaatsen,...  
Veel kinderen worden ook ingeschakeld in de productie van drugs.*

# Sierra Leone - Getuigenis van Ishmael (toen 12 jaar)

Hallo, ik ben Ishmael. Ik ben afkomstig uit Sierra Leone.  
Als kind woonde ik met mijn vader, stiefmoeder en twee broers in een huis.  
Ik ging elke dag naar school. ’s Avonds luisterde ik veel naar de radio.  
Muziek maken was mijn grootste hobby! Samen met mijn broer Junior schreef ik liedjes.  
Ik had een leuk leven. Tot die ene dag mijn leven veranderde…  
Mijn vader had me verteld dat het oorlog was.

Ik maakte me geen zorgen want de oorlog was ver weg.   
Op een dag ging ik met mijn broer en mijn vrienden naar een talentenwedstrijd.  
Het zou een leuke dag worden! Plotseling werd er in het rond geschoten.  
Mijn vrienden en ik vluchtten meteen naar een ander dorp. Wat later zagen we een busje uit ons dorp.  
Wanneer de deur openging, merkten we dat terugkeren naar ons dorp te gevaarlijk was…  
Achterin de bus lagen drie doden (twee meisjes en een jongen).  
De vader huilde om zijn vermoorde gezin. Een vrouw probeerde hem te troosten.   
Ik wilde weglopen, maar dit was te gevaarlijk. Misschien waren er rebellen in de buurt?  
Leefde mijn familie nog? Was het gevaarlijk in ons dorp? Ik had zoveel vragen.

Mijn vrienden en ik besloten om de bossen in te trekken. Zo vielen we minder op.  
Op een dag verloor ik mijn broer uit het oog. Ik was heel verdrietig.  
Ik was alles kwijt: mijn mama, mijn papa, mijn broer, mijn thuis… Alles!  
Ik besliste om alleen op pad te gaan. Het was zeer moeilijk om eten te vinden.  
Ik had heel veel honger. Wat later kwam ik een groepje leeftijdsgenoten tegen.  
Ook zij waren gevlucht uit hun dorp. We besloten om samen op pad te gaan.  
Wanneer Saidu (een jongen uit ons groepje) stierf, waren we allemaal in de war.  
Veel tijd om te rouwen hadden we niet. We moesten in leven blijven.  
Dus liepen we verder. Via via hoorde ik dat mijn familie dood was.  
Mijn mama, papa en broers waren dood.

Op een dag kwamen we soldaten van het leger tegen. Wat was ik bang!  
Ze hadden grote geweren bij zich. Ze dwongen ons om met hen mee te gaan.  
“Wat zal er met me gebeuren?!”, vroeg ik me af. We liepen naar een kamp.  
De soldaten rookten en keken naar films.  
Dagelijks kregen mijn vrienden en ik enkele taken van de soldaten, zoals water halen, hout sprokkelen, enz.  
Maar de oorlog naderde het kamp. Vanaf dat moment moest elk kind in het kamp zich voorbereiden op de oorlog.  
Ik begreep er niets van. De soldaten konden ons toch beschermen?  
Plotseling vertelden de soldaten ons dat we moesten vechten tegen de rebellen.   
De luitenant zei tegen ons: ‘Sommigen van jullie zijn hier omdat ze jullie ouders of familieleden hebben vermoord.  
Anderen zijn hier omdat dit een veilige plek is. We hebben sterke mannen en jongens nodig om ons te helpen vechten tegen de rebellen.  
Als je niet wil helpen of vechten, oké.  
Maar dan krijg je ook geen eten en kun je niet in dit kamp blijven. (…) Morgenochtend moeten jullie hier allemaal klaarstaan.’

Tijdens de vechtoefening zei de kolonel altijd: ‘Stel je de vijand voor.  
De rebellen die je ouders, je familie hebben vermoord. Zij zijn verantwoordelijk voor alles wat je overkomen is’.  
Ik begon in die zin te geloven. Op een dag moesten we echt gaan vechten. Wij, kinderen, moesten gaan vechten!  
Alle kindsoldaten kregen een pilletje. Het eerste gevecht was raar.  
Het pilletje zorgde ervoor dat ik vergat wat ik deed. Na een tijdje begon ik het vechten gewoon te worden.  
Mijn dagen bestonden uit voetballen, naar films kijken en vechten.  
Na een tijdje maakten mijn vriendjes en ik er een wedstrijd van. Wie het meest rebellen doodde, was de kampioen.  
Maar… ik kreeg nachtmerries. De pilletjes konden mijn nachtmerries niet wegnemen.  
Ik begon te beseffen wat ik deed. Het leven in het kamp was zwaar.  
Ik was veel verdrietig. Ik miste mijn familie. Ik besefte dat ze allemaal dood waren…

Toen ik 15 was, kwamen er mannen van UNICEF naar ons kamp.  
Ik was één van de weinigen die met hen meeging.  
Eerst was ik heel boos dat ik uit het leger moest. Nu ben ik blij.  
Ik moest geen mensen meer vermoorden.  
Wat ik toen deed, was niet normaal. Dankzij UNICEF kan ik opnieuw een normaal leven leiden.

(Getuigenis afkomstig uit het boek 'Ver van huis' van Ishmael Beah)

**Over Sierra Leone**

Vanaf 1991 voerde het rebellenleger RUF, gesteund door buurland Liberia, strijd tegen het officiële leger van Sierra Leone.De inzet was de controle over het land en de vele diamantmijnen.In 1997 kwamen de rebellen voor een korte periode aan de macht. Nadien ging de oorlog onverminderd voort.

De rebellen schrokken er niet voor terug handen en armen van onschuldige burgers af te hakken. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen werden ontvoerd door rebellenlegers en gedwongen tot slavenarbeid, gefolterd of mishandeld.Naar schatting vijftienduizend kinderen werden, zoals Ishmael, gebruikt als kindsoldaten.75.000 Sierraleoners stierven tijdens de burgeroorlog, 2 miljoen mensen ontvluchtten het land.

In 2002 kwam er een einde aan de burgeroorlog. Er is nu vrede, maar er zijn nog ernstige problemen op het gebied van veiligheid. Daardoor leven er vandaag de dag nog steeds vluchtelingen in kampen.

# Congo - Getuigenis van Aimé (toen 11 jaar)

Hallo, mijn naam is Aimé.  
Ik ben elf jaar en ik woon in een klein dorpje, namelijk Mukaza. Dat is in Congo.  
Toen een groep rebellen ons dorp is binnengevallen zijn we plots moeten vluchten.  
De rebellen hebben mijn buurman doodgeschoten op het veldje waar we altijd voetbal speelden.

In 1997 hebben gewapende strijders de president van ons land verjaagd.  
In de loop der tijd zijn buitenlandse soldaten uit Oeganda, Rwanda en Burundi en nog allerlei Congolese gewapende groepen bij het conflict betrokken geraakt.  
Zij vochten allemaal mee, maar je wist nooit wie precies aan welke zijde van het gevecht stond. Het was een ingewikkelde strijd.

Ik heb samen met mijn ouders, mijn drie broers en mijn drie zussen twee weken onderdak gekregen in het dorp Kingi, dat tien kilometer verderop ligt.  
De mensen van Kingi waren blij dat we vertrokken. Er is veel armoede in ons land.  
De eerste dagen gaven de vrouwen van Kingi ons nog eten, maar al snel zeiden ze dat we zelf ons eten maar moesten verbouwen of kopen.  
Dat vind ik wel gemeen. In ons eigen dorp verbouwden we wel manioc, maar op zo'n korte tijd kunnen we op een vreemde grond geen eigen voedsel beginnen verbouwen!

Achter de hut van mijn familie had ik samen met mijn vader een konijnenhok gebouwd. Daar zorgde ik voor acht konijnen.  
Ik ga niet meer naar school. Mijn ouders konden het schoolgeld niet meer betalen. Toen ben ik beginnen dromen om konijnenboer te worden.

Nu wandel ik naar huis. Ik loop, samen met mijn familie, in een grote stoet van mensen. Het zijn allemaal mensen die in hetzelfde dorp wonen als wij.  
Zodra we dichter bij het dorp komen, zie ik dat er veel verwoest is. Mijn buurvrouw begint hard te huilen, want ze moet weer aan haar man denken die vermoord werd door de rebellen.  
We komen aan onze hut en zien veel schade. Ik loop meteen naar achter onze hut. Daar heb ik samen met mijn vader een kooi gebouwd voor mijn konijnen.  
Er zit geen enkel konijn meer in het hok, dat maakt me triest en boos.

Mijn vader begint meteen met het repareren van het bed, een van de poten zit los. Mijn moeder zegt tegen mijn oudste zussen dat ze water moeten gaan halen aan de pomp. 's Avonds maakt moeder een vuur, zodat we ons warm kunnen houden. Ik loop naar achter het huis om het hout van het konijnenhok te halen om het vuur aan te houden. Zonder konijnen heeft het geen zin om een konijnenhok te hebben. Plots zie ik twee glimmende puntjes tussen de struiken. Mijn hart bonst in mijn keel en sluip dichterbij. Ik grijp tussen de bladeren en... Het is mijn favoriete konijn, maar hij is graatmager. Hij is de rebellen te slim af geweest en heeft de aanval overleefd. Ik slaap die nacht op de grond achter ons huis met mijn konijn dicht tegen me aangedrukt. Ik weet dat het niet verstandig zou zijn om mijn konijn mee te nemen in het huis. In het dorp heeft iedereen honger en zelfs een mager konijn is lekker.

De volgende ochtend is het nog donker. Ik loop zachtjes naar de hut en fluister ik tegen mama en papa dat ik moet vertrekken om Bobo te beschermen.  
Ik wil op een veilige plek een konijnenboerderij beginnen en als ik dan rijk ben zal ik terug komen om voor jullie te zorgen.  
Mijn ouders worden niet wakker, ze slapen nog. De tranen lopen over mijn wangen als ik over de zandweg naar het zuiden loop.

Onderweg passeer ik langs het dorp Kisubi, waar we vroeger naar school gingen. Nu ga ik niet meer naar school.  
Misschien is de school gesloten, want de deuren van het gebouw zijn dicht.  
Misschien zijn de andere kinderen net als wij gevlucht, of ze konden het schoolgeld ook niet meer betalen.

's Avonds zoek ik een plek om de nacht door te brengen achter een muurtje, tegen de wind.  
Hoewel ik doodmoe ben van een hele dag te lopen, kan ik niet slapen. Er zijn allerlei geluiden van andere mensen in de buurt.  
Ik steek mijn konijn onder mijn t-shirt om hem te beschermen. Het is een jongen, kleiner dan ik. Zijn naam is Celestin.  
Zijn familie leeft niet meer. Hij vertelt mij dat hij bij een leger wilt aansluiten, omdat je daar eten krijgt.  
Hij is enthousiast dat hij snel een eigen geweer zou mogen dragen. Hij wilt wraak nemen omdat zijn familie vermoord is.

Ik vertel hem mijn plan om een konijnenboerderij te starten. Hij vind het een goed plan en stelt voor om naar een groot dorp te gaan.  
Daar zijn winkels waar vast wel iemand konijnen te koop heeft. Daar heb je minstens twee konijnen voor nodig.   
De volgende dag lopen we langs een zandweg waar het steeds drukker wordt met auto's en motoren.  
Celestin steekt zijn hand op als een pick-up vlak bij ons is. De auto mindert vaart en Celestin springt op de bak.  
Ik geef mijn konijn aan Celestin en spring zelf ook in de bak. Ik ben blij dat ik niet meer alleen hoef te reizen. Celestin is handig en weet veel van de wereld.  
Volgens mij is Celestin van gedachten veranderd en wil hij me helpen met de konijnen. Dat vind ik beter dan soldaat worden.

In het groot dorp is het heel erg druk aan de grote weg. Grote vrachtwagens laten ons achter in een wolk zwarte rook.  
Ik vind het er niet leuk en Bobo klampt zijn pootjes in mijn buik van angst. Ik moet nodig plassen. Celestin zegt dat ik het best bij een hoop vuil tussen twee huizen kan gaan staan.  
Ik geef mijn konijn even aan hem en hou mijn neus dicht terwijl ik tussen het vuilnis plas. Als ik terugkom bij de plaats waar Celestin stond, zie ik hem nergens meer.  
Celestin heeft mijn konijn! Hij heeft hem gestolen! Ik loop de straat over en kijk of ik ze toch nergens zie.  
Ik vraag aan de mensen of ze een jongen met een konijn hebben gezien, maar niemand heeft ze gezien.

Ik loop verder. De straat staat vol met bedrijfjes waar ze apparaten repareren en meubels maken.  
Bij alle huizen en werkplaatsen klinkt het geluid van timmeren en zagen.  
Ik blijf staan naar een gespierde jongen die met een zware schaaf een houten plank bewerkt.  
De jongen spreekt mij aan om een handje te helpen, zijn vriend heeft vanmorgen in zijn vinger gezaagd en zit nu bij de dokter.  
Eh.. Goed.. Ik kan even helpen. Terwijl de jongen naar het juiste materiaal zoekt, hoor ik iets bekends... Geschuifel... Gesnuf... MIJN KONIJN!  
Ik roep naar de jongen en wijs naar het hok: "dat is mijn konijn!"  
Hij verklaart me gek, want hij heeft nog geen uur geleden dat konijn gekocht voor 3000 frank.  
Als ik het niet dacht. Celestin, de valsaard, heeft mijn konijn verkocht!  
Hij had hem niet mogen verkopen. Hij heeft hem van mij gestolen! De tranen springen in mijn ogen. Ik zeg dat ik mijn konijn terug wil!  
De jongen wil hem verkopen voor 3500 frank. Dat is gemeen! Ik word kwaad.

Er komt een lange man om de hoek van de hut gelopen. Achter hem loopt een gespiede jongen met zijn hand in het verband.  
Ze beginnen te praten met de jonge timmerman. Nu zie ik mijn kans. Ik ruk het hok open en haal mijn konijn uit zijn gevangenis.  
De jonge timmerman wordt kwaad. De lange man komt tussen ons in en vraagt wat er aan de hand is.  
Ik vertel wie ik ben, hoe ik hier geraakt ben en dat Celestin mijn konijn gestolen heeft.

De man vindt het maar eerlijk dat de jonge timmerman zijn geld terug krijgt. Hij stelt voor dat ik meehelp in de werkplaats tot ik voldoende verdiend heb om het konijn terug te kopen.  
Ze zullen mij dan ook leren hoe ik meubels kan maken. De man vraagt waar mijn dorp is.  
Hij zegt dat War Child ook gepland heeft om naar Mukaza te gaan.  
Ik zou kunnen helpen om daar een project op te starten, zodat we ook zonder konijnenboerderij terug naar school kunnen.   
War Child zorgt ervoor dat jongeren een opleiding kunnen krijgen om geld te verdienen.  
Ze helpen om een bedrijfje op te starten en begeleiden de jongeren tot echt vakmensen.

(Uit het boek "Waar ik woon is het oorlog" van Evelien Pullens)

***Over Congo***

Al tientallen jaren wordt de Democratische Republiek Congo (dat is de volledige naam van het land) getroffen door conflicten tussen gewapende groepen binnen het land en oorlog met buurlanden.Vandaag is er nog altijd oorlog in het oosten van Congo in de provincies Kivu en Ituri.Bij het conflict zijn meer dan vijftig verschillende rebellenlegers betrokken, die elk strijden om land, rijkdom en politieke macht.  
Naar schatting zijn al meer dan vijf miljoen Congolezen omgekomen en vandaag zijn er nog meer dan 2 miljoen Congolezen op de vlucht.

Er zijn heel veel kindsoldaten in Congo. Sommige kinderen worden gedwongen om een (rebellen)leger in te gaan. Andere kinderen worden door hun familie gestuurd. Er zijn ook kinderen die bij een leger aansluiten om dat er voor hen geen werk, eten en scholen zijn.

# Zuid-Soedan - Getuigenis van Joshua (toen 12 jaar)

Ik ben Joshua.  
Ik was op school als de oorlog begon.  
Vanuit het klaslokaal hoorde ik explosies. Alle kinderen werden naar huis gestuurd.  
Als ik thuis aankwam, bleek ons huis compleet verlaten te zijn. Ik wist niet waar mijn vader en zussen waren.   
Ik was heel bezorgd. Samen met een groep jongens vluchtte ik de stad uit.

Een week lang moesten we lopen, door bossen en moerassen. Op een dag bereikten we een huis.   
We hoorden stemmen en verborgen ons in de struiken.  
We zagen hoe rebellen een vrouw vermoordden.   
We konden niets doen om het te voorkomen. We zetten onze zware reis naar Oeganda, buurland van Zuid-Soedan, verder.   
Als we de rivier bereikten die de grens is tussen Zuid-Soedan en Oeganda, zagen we dat deze vol lijken was.

Ik wist dat mijn tante ook in Oeganda was. Met haar telefoonnummer probeerde ik samen met de Oegandese politie haar te vinden.  
Uiteindelijk vonden we haar. Mijn tante en zussen waren veilig in Oeganda.   
Nu wonen we samen in Bidi Bidi.

Ik mis mijn leven in Zuid-Soedan. Vroeger hadden we thuis 28 geiten.  
Ik mis mijn vader. Hij heet John. 's Avonds droom ik van hem. Dat we samen spelen.  
En ik droom over school. Als er geen oorlog zou zijn, zou ik nog gewoon met mijn vriendjes kunnen spelen.

(Getuigenis via [www.warchild.nl](http://www.warchild.nl/))

***Over Zuid-Soedan***

Het land Soedan was lange tijd één land, maar veel mensen wilden dat het noorden en het zuiden aparte landen zouden worden.Daarom was het oorlog tussen het noorden, waar vooral moslims woonden, en het zuiden, waar vooral christenen woonden.Heel veel mensen stierven of moesten vluchten door de oorlog.

In 2011 werd het land opgesplitst. Vanaf dan was Zuid-Soedan een apart land. Er kwam een einde aan de oorlog tussen het noorden en het zuiden.Het leven in Zuid-Soedan was wel nog steeds moeilijk.Veel mensen leefden in armoede. Meer dan de helft van de kinderen kon niet naar school gaan.

In 2013 braken er opnieuw gevechten uit. Omdat de president, de baas van Zuid-Soedan, iemand anders ervan beschuldigde dat hij de macht over wilde nemen.  
De president behoort tot de stam van de Dinka. De persoon die hij beschuldigde behoort tot de stam van de Nuer.  
De twee stammen vechten nu met elkaar.

Als gevolg ligt het land in puin. Veel kinderen hebben te weinig eten, zijn ziek en voelen zich de hele tijd onveilig.   
Ze hebben soms geen ouders meer. Die zijn ze verloren door het geweld. Of het contact is verbroken tijdens het vluchten.   
Door de enorme armoede moeten kinderen werken en kunnen ze niet naar school.

# Congo - getuigenis van Shindano (toen 12 jaar)

Ik heet Shindano. Ik ben 12 jaar oud en ben een ‘element’.   
Dit betekent dat ik een gewapende strijder ben in de militie Luba.

In september 2016 werden heel veel Luba mannen, vrouwen en kinderen vermoord door de Bambote (pygmeeën).  
Daardoor besloot ik om mij aan te sluiten als kindsoldaat bij deze militie.  
Op dat moment voelde ik dat mijn leven echt ging veranderen.  
Op het slagveld stond ik vaak in de aanvalslinie, ook om mijn vrienden aan te moedigen en om ze te trainen om pygmeeën met pijlen te doden.

Iedere dag had ik na de gevechten verschrikkelijke honger.  
Ik kon soms twee, drie dagen doorbrengen zonder te eten.  
Ik was verplicht kippen, eenden en groenten te stelen om te kunnen eten.

Alles is voor mij veranderd toen ik deelnam aan een gesprek over kinderrechten door de Kindreporters.   
Tijdens deze sessie hoorde ik Guislin, een Kindreporter, zeggen: ”Ik ben een kind. Mijn plaats is op school en niet in een militie. Kinderen moeten beschermd worden door volwassenen."

Vanaf dat moment kreeg ik het gevoel dat ik uitgebuit werd.  
De militie heeft me getoond hoe ik moest doden en stelen en ze hebben van mij geprofiteerd.  
Maar ik heb er helemaal niets aan gehad. Behalve verwondingen, bijensteken en afschuwelijke herinneringen.

Ik heb uiteindelijk begrepen dat ik rechten heb en dat ik er ook alles aan moet doen om deze rechten te doen respecteren.  
Ik wil heel graag terugkeren naar mijn ouders als ze nog leven, of bij adoptieouders wonen om mijn studies af te maken.

(Getuigenis via [www.unicef.be](http://www.unicef.be/))

**Over Congo**

Al tientallen jaren wordt de Democratische Republiek Congo (dat is de volledige naam van het land) getroffen door conflicten tussen gewapende groepen binnen het land en oorlog met buurlanden.Vandaag is er nog altijd oorlog in het oosten van Congo in de provincies Kivu en Ituri.Bij het conflict zijn meer dan vijftig verschillende milities betrokken, die elk strijden om land, rijkdom en politieke macht.Naar schatting zijn al meer dan vijf miljoen Congolezen omgekomen en vandaag zijn er nog meer dan 2 miljoen Congolezen op de vlucht.

Er zijn heel veel kindsoldaten in Congo. Sommige kinderen worden gedwongen om een (rebellen)leger in te gaan.Andere kinderen worden door hun familie gestuurd. Er zijn ook kinderen die bij een leger aansluiten om dat er voor hen geen werk, eten en scholen zijn.

# Somalië - Getuigenis van Anima (toen 11 jaar)

Ik ben Anima,

Omdat het oorlog was in Somalië, ben ik samen met mijn ouders naar Nederland gevlucht.   
Het leven in Somalië was niet leuk. We woonden de hele dag binnen en ik kon niet naar school.  
We waren bang toen er werd geschoten. Twee van mijn ooms werden vermoord.

Op een ochtend zijn we gevlucht. Mijn vader maakte me heel vroeg wakker. We namen niets mee, enkel de kleren die we aanhadden.  
De reis duurde lang en ik was bang. Langs de ene kant was ik blij dat we naar een ander land gingen.  
Langs de andere kant vond ik het jammer dat we Somalië moesten verlaten. Ik wist niet waar we heen gingen.  
Ik had nog nooit witte mensen of blond haar gezien. Ik wist niet eens dat dat bestond.

Toen ik aankwam in Nederland was ik vooral verdrietig. Waar was ik? Alles was anders.

(Getuigenis van op [www.vluchtelingenwerk.nl](http://www.vluchtelingenwerk.nl/))

***Over Somalië***

Somalië ligt bij de evenaar naast de Indische oceaan. Er heerst een woestijnklimaat.Het is er daarom erg warm. Het regent niet vaak, dus is het ook erg droog.Somalië is een erg arm land. Mensen hebben weinig geld en eten en leven vaak onder de armoedegrens.Sommigen mensen in Somalië worden daarom piraat.Ze gijzelen mensen en laten ze enkel vrij als er losgeld wordt betaald.De Nederlandse en Amerikaanse zeemacht hebben al een paar keer mensen moeten bevrijden uit de handen van Somalische piraten.

Veel Somaliërs zijn hun land ontvlucht omdat er al meer dan 20 jaar een conflict gaande is.De Somalische regering heeft maar een deel van het land onder controle.  
De rest is in handen van Al-Shabaab en andere rebellengroepen. Burgers hebben er dagelijks te lijden onder geweld. In gebieden waar Al-Shabaab aan de macht is of waar gevochten wordt, is het erg gevaarlijk.Er wordt geschat dat ongeveer een vijfde van de bevolking Somalië is ontvlucht om te ontsnappen aan geweld.

# Oeganda - Getuigenis van Eunice (toen 11 jaar)

Hoi, mijn naam is Eunice Kawagi. Ik ben 11 jaar.   
Drie jaar lang heb ik in een vluchtelingenkamp gewoond, maar sinds een paar maanden woon ik weer in mijn eigen dorp.   
In het vluchtelingenkamp woonde ik met heel veel mensen samen.  
Allemaal waren ze hun eigen huis in Oeganda ontvlucht en dan kwamen we samen in een kamp terecht.

"Eunice rattenpies!" De kinderen op het schoolplein zwermen rond mij heen en doen me pijn met hun gemene woorden.  
Ze roepen gemene dingen over mijn zus. "Jouw zus heeft onze families vermoord", roepen ze.  
"Ze vocht met Kony, de rebellenleider!"

In het kamp was iedereen bang voor de rebellen van Kony.  
Hij heeft onze dorpen aangevallen en geplunderd, waardoor we in een beschermd vluchtelingenkamp moesten gaan wonen.  
Zo'n kampen worden bewaakt door soldaten van de regering. De hutten in ons eigen dorp hebben jaren leeggestaan, omdat er niemand meer woonde.  
Wij woonden met heel veel mensen heel dicht bij mekaar in de kale hutten in het kamp, uit angst voor de rebellenleider.  
Hij heeft namelijk onze ouders laten vermoorden en broers en zussen van mijn vrienden én mij ontvoerd om soldaten van hen te maken.

Nu zijn veel families weer in hun eigen dorp gaan wonen, maar we gaan nog steeds in het kamp naar school.   
Ik leer graag nieuwe dingen, maar mijn klasgenootjes pesten me steeds.  
Ik hoop dat ik mijn stiefbroer, Moses, ergens kan vinden.  
Hij komt me vaak helpen als de andere kinderen me pesten, maar ik zie hem nergens.  
Ik sta daar helemaal alleen, tussen kinderen die blij zijn om mij bang te maken. Ik kan er niet tegen!  
Ik neem een stok op die op de grond ligt. "Ik knal jullie allemaal neer", gil ik.  
Ik steek de stok voor me uit alsof het een geweer is en ik doe alsof ik om me heen schiet.   
Een jongen die te dichtbij komt, sla ik met mijn nepgeweer op zijn hoofd.  
Dan voel ik zelf pijn in mijn gezicht. Ik veeg over mijn wang en zie dat mijn hand rood is van mijn eigen bloed.

Plots tilt iemand me op, hij neemt me stevig vast en draagt me weg uit het gevecht op de speelplaats.  
"Het is al de tweede keer deze week dat je aan het vechten bent, Eunice."  
Ik herken de strenge stem van meester Steve. Hij zegt dat ik enkel nog vijanden zal hebben als ik zo voortdoe.  
Hij stelt voor dat ik meedoe met een nieuw programma op onze school.  
Het moet me helpen om rustiger te worden en mijn slechte herinneringen te verwerken.  
Ik ben benieuwd naar wat het programma zal brengen, want ik wil graag wel wat meer rust in mijn hoofd...

(Uit het boek 'Waar ik woon is het Oorlog' door Evelien Pullens)

***Over Oeganda***

Gedurende meer dan 20 jaar (1962-1986) waren in Oeganda dictators aan de macht.Een dictator is de leider van een land die alles alleen wil beslissen en iedereen laat vermoorden die tegenwerkt.Er wordt geschat dat meer dan 800.000 Oegandese mannen en vrouwen werden vermoord door de dictators Idi Amin en Milton Obote.

In 1986 kwam er een nieuwe president in Oeganda. Hij zorgde voor vrede en pakte de armoede aan.Kinderen konden gratis naar school gaan en iedereen had recht op gezondheidszorg.

Toch zijn er nog altijd veel moeilijkheden in het land. In Noord-Oeganda pleegt het rebellenleger van Joseph Kony aanslagen en terreur.Hij wil de regering omvergooien en zelf aan de macht komen.De rebellen vallen vooral dorpen en vluchtelingenkampen aan. Ze plunderen huizen en doden mannen, vrouwen en kinderen.  
Kinderen worden uit hun huizen en scholen gehaald en meegenomen naar de rebellenkampen.Ze moeten vechten als kindsoldaten. Omdat ze geen ervaring hebben, worden velen van hen gewond of gedood.  
Ze moeten dorpen in brand steken en mensen vermoorden.  
Ongeveer 30% van de ontvoerde kinderen zijn meisjes. Ze worden verplicht om te trouwen met rebellenleiders.

# Burundi - Getuigens van Adrien (toen 8 jaar) en Elise (toen 13 jaar)

Ik ben Adrien. Ik ben 8 jaar oud.  
Ik woon nu in een vluchtelingenkamp in Oost-Congo.  
Samen met mijn moeder, broer en twee zussen ben ik gevlucht uit Burundi.   
Ik was heel bang toen we moesten vluchten. Ik heb nog drie broers en zussen, maar ik weet niet waar ze zijn.  
Ik mis ook mijn vader. Hij werd vermoord.

In het kamp gaat Adrien nu weer naar school.  
Ik ben gelukkig want ik ben veilig hier. Maar soms heb ik nachtmerries en ben ik bang.  
Als ik groot ben, wil ik leraar worden en mensen helpen. Ik wil kinderen leren dat ze lief voor elkaar moeten zijn.

(Getuigenis via [www.warchild.nl](http://www.warchild.nl/))

Ik ben Elise. Ik ben 13 jaar oud.  
Samen met mijn moeder woon ik in een vluchtelingenkamp in Oost-Congo.   
Omdat het nu erg gevaarlijk is in Burundi, ben ik met mijn moeder naar Congo gevlucht.  
Midden in de nacht zijn we gevlucht. Lopend. ’s Ochtends kwamen we aan in Congo.  
Mijn vader was gedood. Mijn moeder was bang dat wij ook gedood zouden worden.

Voor het eerst in lange tijd ga ik nu weer naar school. In Burundi kon dat niet altijd, omdat daar geen geld voor was.   
Ik zit nu in de tweede klas van de lagere school. Als ik later groot ben, wil ik leraar worden. Ik wil les geven aan kinderen.   
Omdat kinderen goed zijn en geen problemen maken met anderen. En ik wil mijn moeder helpen. Ze heeft een oogziekte en heeft hulp nodig.

Ik heb veel vriendjes en vriendinnetjes in het kamp, maar ik mis mijn broertjes en zusjes.   
Ik ben alleen met mijn moeder in het kamp. De rest van mijn broertjes en zusjes is achtergebleven in Burundi.  
Zij wonen nu bij andere ouders. Als ik kon, zou ik zorgen dat zij ook hier kunnen wonen, in het vluchtelingenkamp.  
Ik ben bang dat hen iets ergs overkomt. Ik mis hen heel erg.

(Getuigenis via [www.warchild.nl](http://www.warchild.nl/))

***Over Burundi***

Twaalf jaar lang duurde de oorlog in Burundi. Het was een gevecht tussen twee bevolkingsgroepen in het land, namelijk de Hutu en de Tutsi.   
Zij streden om de macht. Beide groepen wilden de baas zijn.  
Tijdens de oorlog werden 30.000 mensen gedood. Meer dan 1 miljoen inwoners raakten hun huis kwijt en moesten vluchten.   
De helft van de vluchtelingen is kind. Zij konden niet meer spelen en zagen veel ellende.   
Veel families zijn uit elkaar gedreven door het geweld. Van iedere vijf kinderen, is er één wees.   
Ze leven op straat of zitten zelfs gevangen. Er zijn bijna geen scholen, kinderen worden slecht beschermd.   
Weinig kinderen krijgen hulp om de gevolgen van de oorlog te verwerken. De mensen kunnen nauwelijks hun eigen land weer opbouwen.

Sinds 2005 is er geen oorlog meer in Burundi. Maar het is er wel nog gevaarlijk. Er zijn net presidentsverkiezingen gehouden in Burundi. President Nkurunziza heeft de verkiezingen gewonnen.Hij is nu voor de derde keer gekozen als baas van het land. Eigenlijk mag je maar twee periodes president zijn.Veel mensen zijn daarom boos en vinden dat de verkiezingen niet eerlijk gehouden zijn. Er is nu veel geweld.Ouders en kinderen moeten daarom vaak vluchten naar een veilige plek.Er wonen nu al meer dan 13.000 vluchtelingen in Congo. Dat is een land naast Burundi.De meeste van de vluchtelingen zijn kinderen.

# Rwanda - Getuigenis van Doinic (toen 8 jaar)

Hallo, ik ben Dominic en ben 26 jaar.   
Als kind speelde ik graag voetbal. Mijn dag was altijd goed gevuld. ’s Ochtends deed ik enkele klusjes in huis.   
’s Middags ging ik met mijn broers en zussen naar school. ’s Avonds had ik dan tijd om te voetballen.   
Ik was 8 jaar toen de oorlog in Rwanda uitbrak. Dit is mijn verhaal…

Ik woonde met mijn familie in het dorpje Gahara. Op 6 april 1994 brak de oorlog uit in Gahara.  
Ik had nog nooit oorlog meegemaakt. Ik wist niet echt wat dat was ‘oorlog’.  
Mijn ouders waren bang voor de oorlog. Hierdoor wist ik dat ‘oorlog’ niet echt leuk is.

Op 13 april 1994 ging mijn mama om een voedselpakket bij een hulpcentrum wat verderop. Samen met mijn vier zussen en broers ging ze op pad.  
Er was niet veel te eten. Gelukkig kon het hulpcentrum ons helpen…  
Mijn moeder, broers en zussen waren nog niet zo lang weg. Plots werd er geschoten in ons dorp.  
Ik was alleen thuis met papa. Ik was heel bang. Mijn hart klopte heel snel. Elk moment kon een kogel ons raken!

Er werden huizen in brand gestoken. Waarom deden die mensen dat? Enkele dorpelingen raakten gewond.  
Daarom besloot papa om het huis te verlaten. Maar mama was nog niet terug! Ze was nog steeds met mijn broers en zussen op weg naar het hulpcentrum.  
Papa zei dat we niet anders konden. Het was kiezen tussen leven of dood. We wisten niet of vluchten een goed idee was.  
In Gahara was het zeker niet veilig meer. Dus sloegen we zonder mama op de vlucht. We waren niet de enigen die vluchtten.  
Het leek alsof het volledige dorp op de vlucht sloeg. Samen met papa liep ik de ganse dag in de brandende zon.  
We wandelden zo’n 25 kilometer. Toen bereikten we het dorpje Kiramuruzi. We sliepen die nacht onder de blote hemel.

Ik vroeg mij af hoe het met mijn mama, broers en zussen ging. Iets na middernacht werd ik wakker.  
Ik hoorde ontploffingen en geweerschoten. Ik moest meteen terugdenken aan de geweerschoten in ons dorp.  
Ik was bang. Ik stond op en verstopte me achter een muur. Een uur later hoorde ik geen geweerschoten meer.  
Ik keerde terug naar de slaapplaats, maar… Waar was papa?... Ik zocht urenlang achter mijn vader. Maar ik vond hem niet.  
Ik ging opnieuw slapen. “Misschien zie ik hem morgenochtend terug,” dacht ik.  
’s Ochtends vond ik papa niet terug. Daarom besloot ik de mensen te volgen die op weg waren naar een ander dorp.  
Ik was helemaal alleen en kende niemand. Af en toe kreeg ik wat eten van de mensen. ’s Nachts sliep ik langs de kant van de weg.  
Het was koud ’s avonds. Ik wandelde drie of vier dagen in mijn eentje.

Op een dag stak ik de grensrivier met Tanzania over. Tanzania is het buurland van Rwanda. In Tanzania waren er heel veel gevluchte Rwandezen.  
Ze leefden er in een [vluchtelingen](https://dendermonde.kindereninbezetgebied.be/woordenlijst#letter_v)kamp. Mensen zetten er een tent op. Ik weet niet hoe lang ik in het [vluchtelingen](https://dendermonde.kindereninbezetgebied.be/woordenlijst#letter_v)kamp heb rondgewandeld.  
Plotseling kwam er een blanke man naar me toe. Hij vertelde me dat hij van ‘Artsen Zonder Grenzen’ was. Hij vroeg me waar mijn ouders waren.  
Ik begon te huilen. Ik vertelde hem wat er gebeurd was. De man nam me mee naar een tent. In die tent deelden ze voedsel uit.  
Daarna moest ik de namen van mijn mama, papa, broers en zussen opgeven. Het Rode Kruis heeft een tijdje mijn familie proberen op te sporen.  
Maar ze hebben niemand teruggevonden. De oorlog begon en eindigde in 1994.

Ik ben nu 26 jaar oud. Zou mijn familie nog leven? Ik weet het niet…

(Getuigenis afkomstig uit: [www.rodekruis.be](http://rodekruis.be/))

***Over Rwanda***

In Rwanda wonen 2 volkeren: de Hutu (85% van de mensen) en de Tutsi (15% van de mensen).De Hutu deden altijd aan landbouw, terwijl de Tutsi vooral vee kweekten.  
Doorheen de geschiedenis werden de Hutu altijd als minderwaardig beschouwd.Daarom zijn de Hutu vaak in opstand gekomen tegen de Tutsi.

Vanaf de jaren 1960 kwamen de Hutu aan de macht in Rwanda.anaf dan draaiden de rollen om en werden de Tutsi meer en meer onderdrukt.   
Hun land en bezittingen werden afgenomen, ze werden uitgescholden, ze moesten verplicht verhuizen,...  
Dit zorgde voor veel spanning en conflict. Uiteindelijk leidde het zelfs tot een genocide in 1994.  
Een genocide betekent dat een deel van de bevolking een ander deel van de bevolking bewust gaat vermoorden.  
In 1994 werden in Rwanda meer dan 500.000 Tutsi vermoord door de Hutu regering en bevolking.  
Er stierven ook heel wat Hutu, bijvoorbeeld omdat sommigen zich verzetten tegen de moord op Tutsi.

Vandaag zijn in Rwanda de Tutsi aan de macht. Er is nog altijd veel ongelijkheid.  
De Hutu die vandaag in Rwanda wonen worden nog altijd gezien als de moordenaars uit 1994, zelfs kinderen die helemaal niets met de genocide te maken hebben. Hutu die familie hebben verloren in 1994 mogen hun verdriet niet tonen want, volgens de regering, "is dat hun eigen schuld".  
Pas als ingezien wordt dat alle inwoners van Rwanda gelijk zijn en familie hebben verloren, zal Rwanda niet meer verdeeld zijn.

# Israël en Palestina - Getuigenis van Razan (toen 12 jaar)

Mijn naam is Razan, ik ben 12 jaar oud en ik woon in Betlehem, dat is in Palestina.  
Ik woon daar samen met mijn ouders en twee jongere broertjes in een appartement.

Vandaag gaan we met de hele familie naar de zoo in Jeruzalem, dat is in Israël.  
We gaan met de bus, maar dat is niet zo eenvoudig. Door alle bomaanslagen is er heel veel verwoest, ook de bordjes naar de busstations.   
Gelukkig weet mijn vader de weg en brengt hij ons naar de juiste bushalte.

Om naar het Isrealische deel van het land te reizen hebben we een visum nodig.  
Dat hebben we al drie maanden geleden aangevraagd om naar de dierentuin te gaan, maar onze uitstap werd telkens weer uitgesteld.  
Eerst omdat het niet veilig was om te reizen en daarna nog eens omdat mijn oom gewond was geraakt tijdens een aanval en we voor hem moesten zorgen.  
Gelukkig lijkt alles vandaag in orde: de bussen rijden en onze vergunningen zijn gelukkig nog geldig. Nu kan ik voor het eerst in mijn leven wilde dieren zien!

Mijn vader spoort ons aan om bij elkaar te blijven zodra we in Jeruzalem aankomen.  
Ik hou de hand van mijn moeder stevig vast nu ik voor het eerst in de drukke stad ben.  
Ik ben erg onder de indruk van de meisjes die in de stad rondlopen.  
Sommige meisjes hebben hun lange haren krullend loshangen, anderen hebben geblondeerd en kort geknipt haar.  
In Palestina dragen de meeste vrouwen hun haar onder een hoofddoek. Dat is omdat wij moslim zijn en de koran schrijft ons voor dat we een hoofddoek moeten dragen.

Bij de ingang van de zoo staan soldaden. Aan de uniforman zie ik dat ze Israëlisch zijn.  
Ik heb zin om mijn vergunning voor hun ogen te wapperen, maar ik buig mijn hoofd en steek mijn handen in mijn zakken om ze voorbij te gaan.  
Mijn moeder weet dat ik die soldaten haat. Ze zegt dat ik me rustig moet houden.  
Mijn broertjes en neefjes lijken geen last te hebben, maar ik herinner mij heel nare dingen.  
Je vergeet toch niet zomaar wanneer er mensen die je kent vermoord worden voor je eigen ogen?

We komen heel wat wonderlijke dieren tegen in de zoo, zoals wonderlijke vogels, neushoorns en ook leeuwen.  
De leeuw kreeg net eten, een groot stuk rauw vlees. Terwijl hij aan zijn maaltijd begint, zie ik in mijn hoofd het beeld van een man die op straat ligt.  
Hij kreunt. Zijn kleren zijn rood van het bloed. Mijn broertje komt mij halen om verder te gaan,   
maar in mijn hoofd denk ik nog aan de soldaten die de gewonde man schopten en voor ons huis achterlieten.  
De Israëlische soldaten, die ik haat.

Zodra de vakantie voorbij is, ga is terug naar school.  
Daar hangt een een poster 'DALAL zoekt kinderen om een toneelstuk te maken over vrede'. Dat lijkt me wel leuk.  
Ik vraag aan mijn vriendin Rana of ze mee wil gaan. De volgende dag gaan we er samen heen.  
Een vrolijke vrouw in een kleurige rok en zonder hoofddoek geeft ons en hand en schenkt thee voor ons in.  
Aan een tafel zitten een paar jongens die ons nieuwsgierig aankijken. Rana en ik gaan aan de andere kant van de tafel zitten.  
Niet lang daarna komt er een groepje meisjes zonder hoofddoek binnen. 'Israëliërs!' sist Rana verwijtend in mijn oor.  
We wisten helemaal niet dat er ook Israëlische kinderen in de toneelgroep zouden zitten. We willen eigenlijk weggaan, maar dat zou te veel opvallen.

De vrouw vertelt dat ze Yael heet en stelt haar collega Abu aan ons voor.  
Ze vertelt dat DALAL wordt ondersteund door de Nederlandse Organisatie War Child, ze organiseren creatieve bijeenkomsten voor jongeren.  
De bedoeling is om jongeren met elkaar in contact te brengen en hun te leren in vrede met elkaar om te gaan.  
Om de beurt moet iedereen in de kring zijn naam zeggen. Abu vertelt dat ze expres een gemengde groep hebben samengesteld omdat ze een stuk over vrede willen maken.  
Vrede begint volgens hem bij de samenwerking tussen Palestijnen en Israëliërs.

Rana knijpt in mijn hand en zucht diep. Hoewel ik me ook heel ongemakkelijk voel, ben ik toch wel nieuwsgierig.  
Tegenover zit me een meisje zonder hoofddoek. Ze ziet er zenuwachtig uit.  
Ik dacht altijd dat de Israëlische meiden zo arrogant waren, maar de meisjes in deze kring zijn net zo onzeker als Rana en ik. Dat kan ik wel zien.  
We doen een paar oefeningen met elkaar. Het gaat een beetje stroef, maar ik vind het best wel leuk.

De volgende donderdag ga ik opnieuw naar de toneelgroep. Rana gaat niet mee. Ze zegt dat ze het te drukt heeft, maar ik geloof er niets van.  
Er zijn nog een paar Israëlische meisjes minder in de groep. Het maakt Abu en Yael niets uit. Ze beginnen de les net zo vrolijk als de eerste keer.  
Vandaag moeten we allerlei bewegingen van elkaar imiteren, wat niet altijd lukt. Gelukkig is het bij toneellessen helemaal niet erg als er iets mislukt.  
We moeten samenwerken met iemand die net zo groot is. We moeten hoe lang we zijn door met onze ruggen tegen elkaar te gaan staan.  
Ik blijk net zo lang te zijn als een Israëlische jongen, Eno. Yael vraagt mij of ik liever met een meisje zou willen samenwerken, maar ik vind het helemaal niet erg.

Door het toneelspelen vergeten we snel onze verschillen, maar doen we gewoon samen wat we leuk vinden.  
Ik krijg een warm gevoel van binnen. Deze toneelgroep is vrede, denk ik bij mezelf.

(Uit het boek 'Waar ik woon is het Oorlog' van Evelien Pullens)

**Over Israël-Palestina**

Het conflict begon na de Tweede Wereldoorlog. Na de genocide op de joden, waren heel veel joden hun familie en bezittingen verloren.Ze voelden de nood aan een eigen land waar joden samen konden wonen.In 1947 kwamen de Verenigde Naties met een oplossing: ze zouden het land Palestina verdelen. Er zou zowel een Palestijns als een Joods grondgebied komen.De plaatsen waar voornamelijk Joden woonden zouden Joods gebied worden (=Israël). De plaatsen waren vooral Palestijnen woonden, Palestijns (=Palestina).

De verdeling verliep echter niet helemaal eerlijk. Hoewel er op dat moment veel meer Palestijnen in Palestina woonden,kregen de joden toch een veel groter stuk van het land.De Palestijnen vonden het al helemaal geen goed plan en wilden het liefst het hele land voor hunzelf houden. Maar de Joden hielden vol. Ze lieten hun droom van een eigen staat niet afpakken door de Palestijnen.

Het liep grondig mis. Buurlanden Jordanië, Irak, Egypte en Syrië kozen de kant van de Palestijnen en vielen Israël aan.Toen begon de jarenlange strijd tussen Israël en de Palestijnen. De strijd verliep rampzalig, vandaar dat de Palestijnen de oorlog Nakba noemden, wat ‘ramp’ betekent.Israël veroverde nog meer gebied van de Palestijnen zodat hun gebied nog veel groter werd.De meer dan 700.000 Palestijnen die in deze veroverde gebieden woonden vluchtten het nieuwe Israël uit, naar gebieden zoals de Westoever en de Gazastrook.

Vandaag zijn er nog altijd veel Palestijnen die niet kunnen terugkeren naar hun huis en in kampen wonen.Ook in Israël zijn er vluchtelingenkampen waarin joden uit de buurlanden wonen. Omdat de buurlanden de Palestijnen steunen, zijn ze bang om aangevallen te worden.De Palestijnen die in Palestijns gebied wonen hebben het moeilijk omdat hun gebied te klein is voor het aantal inwoners.Bovendien maakt Israël het voor Palestijnen moeilijk om te reizen, eten in te voeren, handel te drijven,...Het conflict wordt nog moeilijker gemaakt door de inmenging van heel veel landen (die elk hetzij Israël of Palestina steunen).Er gebeuren regelmatig aanslagen en aanvallen door zowel Palestijnse als Israëlische gewapende groepen.

# Syrië - Getuigenis van Habib (toen 12 jaar)

Ik ben Habib. Ik ben 12 jaar.  
Ik vluchtte met zijn ouders en broertjes uit Syrië, het land naast Libanon.

In Syrië gingen we naar school, kwamen thuis en gingen spelen. We hadden alles.  
We speelden Playstation en computerspelletjes thuis. Of we gingen voetballen.

De eerste keer dat er raketten werden afgevuurd in ons dorp, verstopte ik me onder mijn bed.   
Ik deed mijn oren dicht. Later raakte ik eraan gewend.  
Een raket maakte mijn huis in Syrië helemaal kapot. Ik vloog door de lucht. En werd geraakt door een scherf van de raket.   
Ik voelde geen pijn. Maar ik had wel pijn in mijn hart door wat ik om mij heen zag.

Nu woon ik in Libanon met mijn familie. Het liefst ga ik naar school, maar daar hebben mijn ouders geen geld voor.  
Nu sta ik elke dag op straat spullen te verkopen. Om zo genoeg geld te verdienen voor eten, drinken en kleren.  
Op het werk worden we gepest door Libanese jongens. Ze achtervolgen ons om onze spullen af te pakken en slaan ons.  
Ik weet niet waarom ze dat doen.

(Getuigenis via [www.warchild.nl](http://www.warchild.nl/))

**Over Syrië en Libanon**

We gaan 7 jaar terug, naar 15 maart 2011. Bashar al-Assad is op dat moment president in Syrië.Een deel van de Syrische bevolking is niet meer akkoord met de beslissingen van Assad en zijn regering.Zij protesteren en willen de president weg, desnoods met geweld.  
Zo ontstaat een burgeroorlog. Het leger van Assad vecht tegen de rebellen, dat zijn tegenstanders van Assad.  
Sinds 2014 mengen ook strijders uit het buitenland zich in de oorlog, onder de naam IS.  
Het is een gewelddadige groep van terroristen. Ze vechten in Syrië, maar ook in buurland Irak, om een kalifaat op te richten, een eigen land van IS.

Sindsdien vechten IS-strijders, de rebellen en het leger van Assad tegen elkaar. En lijkt er maar geen einde te komen aan de oorlog.  
Door de oorlog zijn er al meer dan 200.000 mensen gedood. Miljoenen mensen moeten vluchten naar een veiligere plek.

Meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen vluchtten naar Libanon.Ook in Libanon is er lange tijd oorlog geweest. Door het geweld van de oorlog zijn veel onschuldige mensen omgekomen.Omdat er altijd gevechten waren, groeiden kinderen op met geweld. Kinderen in Libanon vinden vechten en wapens heel normaal.

Ook al is er nu geen oorlog meer in Libanon. Toch wonen veel Libanezen nog in vluchtelingenkampen.  
Het leven van de vluchtelingen is zwaar. In de kampen is geen werk.   
Er zijn te weinig spullen om zieken en gewonden beter te maken. En kinderen gaan niet naar school.   
Ook komen er nu nog veel meer vluchtelingen uit Syrië bij. Maar de Libanezen willen dat niet.  
Omdat er al zo weinig ruimte is. Zij pesten de vluchtelingen. Veel kinderen zijn bang dat er weer oorlog komt.

# Syrië - Het verhaal van Hiba (toen 10 jaar)

Hallo,

Ik ben Hiba Al Nabolsi en ben 10 jaar oud.  
Ik groeide op in Syrië, een land verscheurd door oorlog.

Ik heb mensen zien sterven door de bommen die op hen vielen. Mijn vrienden, mijn buren – ze stierven rondom ons, en we konden niets doen om hen te helpen.  
De tijd voor de oorlog lijkt een verre droom. Ik herinner mij hoe ik mij klaarmaakte om naar school te gaan,  
de kleurrijke tekeningen die ik daar maakte en het geschater van mijn vrienden op de speelplaats.  
Ik ging heel graag naar school, maar de scholen sloten hun poorten. We mochten niet meer buitenkomen.  
Daarna zijn de bombardementen begonnen.

In 2014 besloot mijn papa Abde, een chauffeur van 43 jaar, de lange reis naar Europa te maken om mijn mama, mijn 5 broers en mij te beschermen.   
Onderweg, toen we nog in Syrië waren, werd mijn oudste broer gedood. Het vervolg van de tocht was een beproeving.  
We hadden niet genoeg geld en eten, en we reisden met mijn baby broertje Wisam.

In februari 2015 bereikte ik met mijn familie de kust van de koude en stormachtige Middellandse zee in Turkije.  
We zijn in een rubberen boot gestapt met een heleboel andere mensen. We zijn beginnen varen, maar de motor stopte plots.  
We zijn urenlang in de defecte boot blijven zitten.  
Velen waren aan het huilen. Maar ik was niet bang. Ik zag een helikopter aankomen.  
Ik wees ernaar en zei dat ze niet bang moesten zijn, dat hulp onderweg was.  
En dat is wat er gebeurd is: we zijn gered!

In mei 2015 zijn ik en mijn familie erin geslaagd Macedonië te bereiken, na meerdere pogingen om de grens over te steken.  
We moesten door een rivier waden en mijn mama heeft zich bezeerd aan haar been. Onze kleren waren nat. We bibberden van de kou.  
Vandaag woon ik met mijn familie in een transitkamp voor migranten en vluchtelingen, waar we hulp krijgen van Unicef.

(Getuigenis van op [*www.unicef.be*](http://www.unicef.be/))

***Over Syrië***

We gaan 7 jaar terug, naar 15 maart 2011. Bashar al-Assad is op dat moment president in Syrië.Een deel van de Syrische bevolking is niet meer akkoord met de beslissingen van Assad en zijn regering.Zij protesteren en willen de president weg, desnoods met geweld.

Zo ontstaat een burgeroorlog. Het leger van Assad vecht tegen de rebellen, dat zijn tegenstanders van Assad.

Sinds 2014 mengen ook strijders uit het buitenland zich in de oorlog, onder de naam IS.Het is een gewelddadige groep van terroristen. Ze vechten in Syrië, maar ook in buurland Irak, om een kalifaat op te richten, een eigen land van IS.

Sindsdien vechten IS-strijders, de rebellen en het leger van Assad tegen elkaar. En lijkt er maar geen einde te komen aan de oorlog. Door de oorlog zijn er al meer dan 200.000 mensen gedood. Miljoenen mensen moeten vluchten naar een veiligere plek.

# Irak - Getuigenis van Neimar (toen 10 jaar)

Hallo, ik ben Neimar. Ik ben geboren in Irak op 6 februari 1970.  
Nu ben ik dus 42 jaar. Wanneer ik 10 jaar oud was, brak er oorlog uit in Irak met het buurland Iran.  
Ik woonde toen in Bagdad samen met mijn ouders, broers en zussen.

Bagdad is de hoofdstad van Irak. Elke dag ging ik naar school. ’s Avonds voetbalde en speelde ik met mijn vrienden.  
Maar toen de oorlog uitbrak, mocht dit niet meer. Mijn moeder zei: “Luister zoon, je mag niet meer laat thuiskomen. Je mag niet meer op straat spelen.”  
Ik speelde meestal tot elf uur op straat. Ik vroeg haar waarom ik niet veel meer op straat mocht spelen.  
Ze zei dat het gevaarlijk kon zijn. Ik begreep er niets van. Toen begon mijn moeder te vertellen: “Het kan zijn dat we worden beschoten. Iemand wil ons vermoorden.”  
Ik begreep haar nog steeds niet en vroeg: “Waarom wil iemand ons vermoorden?”. Ze zegt: “Ja mijn zoon… Het is gevaarlijk op straat, je moet thuis blijven.”

De leider van ons land, Saddam Hoessein, was niet echt te vertrouwen. In Iran, ons buurland, zat er veel olie in de grond.  
Olie kost veel geld. Saddam wou heel graag de Iraanse olie voor zich, zodat Irak rijker werd. Natuurlijk ging Iran hier niet mee akkoord…  
Uiteindelijk brak de oorlog uit op 22 september 1980. Een sirene waarschuwde ons voor bombardementen.  
Maar meestal kwam het sirenegeluid te laat en werden we al gebombardeerd. Telkens wanneer Bagdad aangevallen werd, moest ik schuilen.  
Ik schuilde nooit alleen. Zo wist er altijd iemand waar ik was. Mijn ouders wilden ons zoveel mogelijk beschermen, maar ik schuilde niet graag.

Toen de oorlog net begon, sloot onze school drie maanden. Het was te gevaarlijk om naar school te gaan.  
Na die drie maanden, ging de school verplicht weer open. Een populair spelletje dat ik samen met mijn vriendje speelde was 'oorlogje'.  
We speelden de oorlog na volgens wat we zagen in de stad. We gebruikten een stuk hout als geweer.

Het was zeer moeilijk om altijd binnen te blijven. Ik wilde buiten spelen, maar dat mocht niet!  
Onze stad werd niet altijd aangevallen, maar gevaarde schuilde om elke hoek. Ik was zeer nieuwsgierig.  
Daarom ging ik soms kijken waar de bommen hadden ingeslagen. Per ongeluk vertelde ik dit een keer aan mijn mama. Ze was razend!  
“Je kunt gewond geraken, Neimar!’, riep ze tegen me. Toch was ik zo nieuwsgierig dat ik alles met mijn eigen ogen wou gezien hebben.  
Op een dag hoorde ik dat er opnieuw raketaanvallen waren in Bagdad. Ik ging naar buiten om te kijken.  
Je gelooft nooit wat ik toen zag! Ik zag een raket recht voor mij passeren. Ze ontplofte een paar kilometer verderop.

Toen ik ouder werd, moesten er enkele schoolvrienden meevechten in de oorlog.  
Twee vrienden van mij zijn daarbij omgekomen. De oorlog in Irak duurde tot 1988.  
Toen sloten Iran en Irak vrede, voor even...

***Over Irak***

Onder leiding van president Saddam Hoessein, viel het Iraakse leger in 1980 een provincie binnen in Iran waar veel oliefabrieken waren.Saddam Hoessein wou de oliefabrieken in handen krijgen. Hij wou ook de controle krijgen over de rivier die tot dan tussen Irak en Iran lag.Dat kon Iran niet laten gebeuren en het leidde tot oorlog. Er werd gevochten op land, in de lucht en op het water.De inwoners van Irak en Irak waren voortdurend bang voor gevechten, aanslagen en bombardementen.De oorlog duurde uiteindelijk 8 jaar. In 1988, onder dwang van de Verenigde Naties, werd een wapenstilstand gesloten.

In 1990 was er opnieuw oorlog in Irak.Na een ruzie over olie valt Irak in augustus 1990 het buurland Koeweit binnen.Bij de oorlog waren veel landen betrokken omdat Koeweit en Irak allebei steun kregen van andere landen.In februari 1991 werden de Iraakse troepen verdreven uit Koeweit door een leger van soldaten uit verschillende landen, onder leiding van Amerika.Na de oorlog lag Irak in puin: huizen, scholen en ziekenhuizen waren kapot.Er was weinig eten, geen proper water, geen elektriciteit.In de jaren na de oorlog bleef het leven in Irak erg moeilijk.

In 2003 werd Irak opnieuw getroffen door geweld.Amerika, Engeland en Australië vielen Irak aan omdat ze de macht van de president Saddam Hoessein wilden afnemen.Ze vonden dat Hoessein een slechte leider was en waren bang dat hij wapens maakte in het geheim. Sadam Hoessein werd gedood.De inval van het leger zorgde voor veel spanning in Irak en leidde tot conflicten tussen voorstanders en tegenstanders van Saddam Hoessein.Het Amerikaanse leger ging weg uit Irak in 2011. Dan was de oorlog officieel gedaan.

Maar er kwam nog geen einde aan geweld in het land. In 2014 viel de terreurorganisatie IS het noorden van Irak binnen.800.000 Iraakse mensen vluchtten voor het geweld. Het leger van Irak probeerde de IS-strijders weg te drijven.IS reageerde met aanslagen op de bevolking. Sinds 2018 is IS bijna volledig verslaan in Irak.

# Sri Lanka - Getuigeis van Pama (toen 6 jaar)

Ik ben Pama.  
Ik was 1 jaar oud toen mijn vader met een andere vrouw trouwde.  
Mijn moeder moest naar het buitenland vertrekken omdat ze in Sri Lanka geen werk kon vinden.  
Sindsdien woonde ik met mijn twee zussen bij mijn grootmoeder.

Ik was ongeveer zes jaar oud toen ik met mijn zussen en grootmoeder in het vluchtelingenkamp aankwam.  
Een zware tijd, waarin ik mijn ouders erg miste.

Ondertussen ben ik 11 jaar.  
Mijn nieuwe vrienden en de veilige omgeving in het kamp maken me blij.  
Ik ben secretaris van de kinderclub, en hou van zingen, dansen en acteren. Het helpt mij gelukkig te zijn .  
De kinderclub, georganiseerd door de organisatie War Child, is een plaats waar kinderen vrij van geweld kunnen leren, spelen, schilderen en sporten.  
Hoewel ik mijn ouders nog iedere dag mis, krijg ik in de kinderclub de kans om uit mijn moeilijke situatie te komen.

(Getuigenis van [www.warchild.nl](http://www.warchild.nl/))

***Over Sri Lanka***

In Sri Lanka wonen 2 bevolkingsgroepen: de Tamils (20% van de bevolking) en de Singalezen (80% van de bevolking).De Singalezen zijn hoofdzakelijk boeddhisten en de Tamils vooral hindoes.Aanvankelijk werkten de Tamils en de Singalezen goed samen, maar na verloop van tijd ontstond er een ongelijkheid.Er werden wetten ingevoerd waardoor de Singalezen steeds meer rechten kregen en de Tamils steeds minder.Zo gingen alle best betaalde jobs alleen naar Singalezen.

Dit maakte de Tamils kwaad. Enkele Tamils richtten daarom een gewapende organisatie op, de Tamiltijgers.Deze organisatie pleegde aanslagen op gebouwen van Singalezen. De spanningen leidden uiteindelijk tot een oorlog tussen het leger van Sri Lanka, dat bestond uit enkel Singalezen, en de Tamiltijgers.Er vielen heel veel doden langs beide kanten en meer dan 100.000 mensen sloegen op de vlucht.

Na 26 jaar oorlog, in 2009, werden de Tamiltijgers verslagen.Sri Lanka is langzaam aan het herstellen van het geweld.Er zijn nieuwe wetten die stellen dat Tamils en Singalezen gelijk zijn.

Maar er zijn ook nog veel problemen. Er zijn nog heel wat gebouwen, huizen, scholen kapot.Omdat er ook veel natuurrampen in Sri Lanka zijn (aardbevingen, overstromingen,...) gaat het langzaam om alles te herbouwen.Veel kinderen gaan nog altijd niet naar school, vooral in gebieden waar het geweld het hevigst was. Vaak moeten zij al op jonge leeftijd werken.Heel wat kinderen zijn tijdens de oorlog hun ouders kwijtgeraakt en nog altijd raken mensen gewond of gedood door landmijnen. Er zitten nog altijd veel gezinnen in vluchtelingenkampen.

# Afghanistan - Getuigenis van Bashir (toen 9 jaar)

Hallo, mijn naam is Bashir. Ik ben 9 jaar oud, net als mijn teewilingzus Farida.  
Ik heb ook nog twee broertjes: Mahmu van 7 en Ismael van 5.  
Mijn vader is altijd thuis, want hij is gehandicapt. MIjn moeder werkt op een naaiatelier.  
Onze oma zorgt vaak voor ons: zij kookt en doet het huishouden.

We wonen met zeven in een huis met twee kamers en een kleine badkamer.  
Het ligt aan een binnenplaats die we delen met nog een paar andere gezinnen die er wonen.  
Vroeger was de binnenplaats helemaal ommuurd, maar twee jaar geleden is er een granaat ontploft.  
Daardoor is er een hoek van de binnenplaats ingestort. De dag van de ontploffing is een zwarte dag in ons leven.  
Er zijn toen twee mensen zijn gestorven en vijf gewond geraakt. Ook mijn vader is zwaar gewond geraakt.  
We hebben hem van onder het puin moeten graven en naar het ziekenhuis gebracht.  
Hij was zo zwaar gewond dat ze zijn beide benen er af hebben moeten halen.

Nu zijn alle wonden genezen, maar hij kan natuurlijk niet meer lopen.  
Onze nonkels hebben een plankje gemaakt met wieltjes eronder. Daarmee kan mijn vader zich toch nog voortbewegen.  
Omdat hij niet meer kan gaan werken in de fabriek, gaan Farida en ik zakdoekjes verkopen om wat geld te verdienen voor de familie.

Elke dag staan we aan een groot en druk kruispunt. We vragen aan iedereen die er passeert of ze een pakje zakdoeken willen kopen.  
Zodra het licht op rood springt, lopen we naar de auto's. We moeten wel snel lopen als het licht terug op groen springt, dan moeten we snel terug naar het voetpad.  
Soms spring ik op een bus die moet stoppen voor het licht. Daar kan ik vaak een aantal pakjes verkopen.  
Dan rij ik een eindje mee tot de volgende halte en loop ik weer terug naar 'ons' kruispunt.  
We verkopen zakdoekjes omdat iedereen wel eens zakdoekjes nodig heeft: om je neus te snuiten,  
om je handen af te vegen als je kebab gegeten hebt, en ook mensen met kinderen vinden zakdoekjes vaak handig.

Één uur per dag mogen we naar school. Een hulporganisatie organiseert lessen voor de kinderen die moeten werken in de steenfabriek,  
maar alle kinderen uit de buurt zijn welkom. Mijn zus en ik gaan elke dag.  
Ik krijg eerst een uur les met alle jongens en dan krijgt mijn zus les met alle meisjes.  
Op een speciale dag kregen we een gast op bezoek, het was een rechter. Hij leerde ons over de rechten van kinderen.  
Hij vertelde dat kinderen niet zouden mogen werken, omdat we het recht hebben om naar school te gaan.  
Ik hoop dat er ooit een dag komt dat mijn zus en ik geen zakdoekjes meer moeten verkopen.  
En ik hoop dat mijn vrienden niet meer in de steenfabriek hoeven te werken.

(Uit het boek 'Waar ik woon is het Oorlog' door Evelien Pullens)

***Over Afghanistan***

In Afghanistan wonen verschillende stammen, die het vaak niet eens zijn met elkaar.Ook zijn ze het vaak oneens met de regering en willen ze hun eigen regels volgen.Dit zorgt er regelmatig voor dat ze met elkaar gaan vechten.Maar ook andere landen bemoeien zich met Afghanistan. Hierdoor is het er al tientallen jaren oorlog.

Als gevolg van de onrust in het land vluchtten vele Afghanen, onder andere naar buurland Pakistan.Daar werd een deel van de vluchtelingen opgeleid op strenge Koranscholen.Uit deze scholen ontstonden de [Taliban](https://dendermonde.kindereninbezetgebied.be/woordenlijst#Taliban), een strenge islamitische organisatie.

In 1994 begon de Taliban delen van Afghanistan te veroveren.Op veel plekken werden de Taliban strijders met open armen ontvangen.Ze vertelden immers dat ze wilden zorgen voor vrede.De taliban voerde echter heel strenge wetten in.Vrouwen moesten zich voortaan volledig bedekken met een boerka en mannen moesten een baard laten groeien.Vliegeren, een belangrijke Afghaanse traditie en zeer populair onder kinderen, werd verboden, net als televisie en muziek.Daarnaast mochten meisjes van boven de tien niet meer naar school.

De Taliban werkte nauw samen met Al Qaida: een terreurorganisatie.Zij pleegden op 11 september 2001 een aanslag in New York (Amerika).Daarop verklaarde Amerika de Taliban de oorlog. Amerika nam de Taliban de macht af in Afghanistan.Maar hoewel de Taliban niet meer de macht had over Afghanistan, bleef de organisatie wel degelijk bestaan.Ze bleven zorgen voor onrust en pleegden aanslagen.Verschillende Europese landen stuurden daarom soldaten naar Afghanistan te sturen om de nieuwe regering te helpen in haar strijd tegen de Taliban.

Sinds 2015 kreeg Afghanistan weer zelf de controle over haar veiligheid.Nu de Afghaanse overheid er weer alleen voor staat is het moeilijk om de Taliban tegen te houden.Het leven in Afghanistan is nog steeds niet makkelijk.Er zijn weinig plekken waar kinderen veilig kunnen spelen, of naar school kunnen.En er zijn nog steeds aanslagen. Heel veel vluchtelingen zijn nog steeds niet terug in hun eigen woonplaats.

# Afghanistan - Getuigenis van ohamed

Hallo, ik ben Mohamed en ik woon in Afghanistan.  
Op 7 oktober 2001 brak de oorlog uit in Afghanistan.  
Het is dus al lang onveilig in mijn land. Ik woonde toen in de hoofdstad Kaboel.  
Van mijn mama mocht ik niet meer buitenspelen. Kaboel werd veel [gebombardeerd](https://dendermonde.kindereninbezetgebied.be/woordenlijst#letter_b).

De [Taliban](https://dendermonde.kindereninbezetgebied.be/woordenlijst#Taliban) zegt wat mag en niet mag. Als je niet gehoorzaamt, wordt je gestraft. Mijn vader werd door de Taliban vermoord.  
Mama wilde niet meer in Kaboel blijven, dus zijn we verhuisd.

Door de lange oorlog in Afghanistan zijn er heel veel gebouwen kapot.  
Ook de velden zijn kapot. De velden zijn heel moeilijk te bewerken.  
Op sommige plaatsen liggen er mijnen. Mijnen zijn gevaarlijk.  
Je ziet ze bijna niet liggen. Als je erop trapt, ontploffen ze. Een vriendje van mij verloor zo zijn been.

In Afghanistan is er veel armoede. Omdat de velden moeilijk te bewerken zijn, kost eten veel geld.  
Vroeger kon papa geld verdienen voor ons gezin, maar hij is dood.  
Nu is het mijn taak om geld te verdienen. Ik werk elke dag van zeven uur 's ochtends tot acht uur 's avonds.  
Ik werk in een naaiatelier.

Enkel op zondag heb ik een beetje tijd voor mezelf. In mijn vrije tijd speel ik toneel.   
Ik acteer heel graag. Later wil ik acteur worden! Daarom oefen ik elke avond mijn tekst.  
Toneel spelen doe ik samen met andere jongens en meisjes. De mensen praten veel over die meisjes.  
In Afghanistan past het eigenlijk niet dat meisjes en jongens samen dingen doen.

Vroeger ging ik elke dag naar school. Nu niet meer, omdat ik elke dag moet gaan werken.  
Anders kunnen we geen eten kopen. Ik zou veel liever naar school gaan. Daar kan ik leren lezen en schrijven.  
Maar thuis hebben we geld nodig, dus heb ik geen andere keuze dan te gaan werken.  
Maar ik zou veel liever naar school gaan. Ik wil kunnen lezen en schrijven!

Er wordt nog vaak geschoten. Ook vallen er nog steeds bommen. Ik vind dit niet leuk.  
Het liefst zou ik opnieuw vrede willen. De oorlog is nog steeds niet gedaan.  
Gelukkig helpt War Child soms. Zij organiseren leuke activiteiten.

(Getuigenis van [www.warchild.nl](http://www.warchild.nl/))

***Over Afghanistan***

In Afghanistan wonen verschillende stammen, die het vaak niet eens zijn met elkaar.Ook zijn ze het vaak oneens met de regering en willen ze hun eigen regels volgen.Dit zorgt er regelmatig voor dat ze met elkaar gaan vechten.Maar ook andere landen bemoeien zich met Afghanistan. Hierdoor is het er al tientallen jaren oorlog.

Als gevolg van de onrust in het land vluchtten vele Afghanen, onder andere naar buurland Pakistan.  
Daar werd een deel van de vluchtelingen opgeleid op strenge Koranscholen.  
Uit deze scholen ontstonden de Taliban, een strenge islamitische organisatie.

In 1994 begon de Taliban delen van Afghanistan te veroveren.  
Op veel plekken werden de Taliban strijders met open armen ontvangen.  
Ze vertelden immers dat ze wilden zorgen voor vrede.   
De taliban voerde echter heel strenge wetten in.  
Vrouwen moesten zich voortaan volledig bedekken met een boerka en mannen moesten een baard laten groeien.  
Vliegeren, een belangrijke Afghaanse traditie en zeer populair onder kinderen, werd verboden, net als televisie en muziek.  
Daarnaast mochten meisjes van boven de tien niet meer naar school.

De Taliban werkte nauw samen met Al Qaida: een terreurorganisatie.  
Zij pleegden op 11 september 2001 een aanslag in New York (Amerika).  
Daarop verklaarde Amerika de Taliban de oorlog. Amerika nam de Taliban de macht af in Afghanistan.   
Maar hoewel de Taliban niet meer de macht had over Afghanistan, bleef de organisatie wel degelijk bestaan.  
Ze bleven zorgen voor onrust en pleegden aanslagen.   
Verschillende Europese landen stuurden daarom soldaten naar Afghanistan te sturen om de nieuwe regering te helpen in haar strijd tegen de Taliban.

Sinds 2015 kreeg Afghanistan weer zelf de controle over haar veiligheid.  
Nu de Afghaanse overheid er weer alleen voor staat is het moeilijk om de Taliban tegen te houden.  
Het leven in Afghanistan is nog steeds niet makkelijk.   
Er zijn weinig plekken waar kinderen veilig kunnen spelen, of naar school kunnen.   
En er zijn nog steeds aanslagen. Heel veel vluchtelingen zijn nog steeds niet terug in hun eigen woonplaats.

# Afghanistan Getuigenis van Mohamed (toen 7 jaar)

Mijn naam is Mohammed Nazari en ik ben 15 jaar oud.  
Ik ben geboren in Kaboel in Afghanistan.  
Ik ben twee jaar geleden naar de Verenigde Staten gekomen met mijn moeder, broer Mahdi (11 jaar) en zus Fereshte (9 jaar).

Toen we uit Afghanistan vertrokken, was ik heel jong - ongeveer zeven jaar oud.  
Toen we in Afghanistan woonden, werkte mijn vader als assistent van een vrachtwagenchauffeur.  
Hij bracht fruit en andere voedingsmiddelen naar verschillende steden. Op een dag ging hij naar zijn werk en kwam hij niet terug.  
We hebben gewacht en gewacht, maar na twee jaar was hij nog steeds niet terug.

Uiteindelijk kwamen we erachter dat onze vader niet dood was, maar in Griekenland woonde.  
Hij heeft er geen huis - hij slaapt gewoon in een park.  
Hij probeert werk te vinden, maar ze geven hem geen werk omdat hij een nierprobleem heeft en de dokter zegt dat hij niet kan werken.   
Mijn moeder heeft geen geld om naar mijn vader op te sturen.  
Hij zegt dat er veel Iraanse en Afghaanse mensen in Griekenland zijn die werk zoeken.  
Wanneer hij ons belt, worden we soms verdrietig en soms huil ik omdat we willen dat hij bij ons komt wonen.

Het was zo verschrikkelijk toen we uit Afghanistan weggingen.  
De Iraanse soldaten bij de grens zeiden dat we moesten stoppen omdat onze auto te hard reed.  
Toen de soldaten beseften dat onze bestuurder niet van plan was om te stoppen, schoten ze onze banden kapot.  
We stapten uit de auto en zagen dat er verscheidene mannen dood op de grond lagen.  
De man die ons hielp, zei dat we ons onder de grond moesten verstoppen.  
Na twee of drie uur zei hij dat we eruit moesten komen en moesten rennen.  
We renden zo'n twee uur en mijn moeder werd heel moe, dus droeg ik haar een deel van de weg op mijn rug.

Na vijf dagen en vijf nachten kwamen we eindelijk in Iran aan.  
Een oude vrouw zag ons op straat en ze dat als mijn moeder zou kunnen werken, dat ze haar zou betalen om haar huis schoon te maken.  
Toen de oude vrouw gestorven was, verkochten we alles wat we hadden en gebruikten het geld om naar Turkije te gaan.  
Daar woonden we in een oud huis, waar al vier andere moeders zonder echtgenoten woonden met in totaal 17 kinderen.   
Na twee jaar kregen we te horen dat we niet langer in Turkije mochten blijven.

Nu woon ik in St. Louis, in Missouri. Het is een prettige stad om in te wonen.  
De mensen zijn hier vriendelijk.   
Ik ga naar school en zit in het derde middelbaar. Ik kan lezen en schrijven in het Engels, Duits en Farsi.  
De school waar ik naartoe ga, is een internationale school.  
Er zijn veel leraren en kinderen uit verschillende landen, zoals Bosnië, Amerika, Pakistan en India.

(Uit het boek 'Leven als Vluchteling: van Afghanistan naar een nieuw leven in Amerika' door Helen Howard)

***Over Afghanistan***

In Afghanistan wonen verschillende stammen, die het vaak niet eens zijn met elkaar.Ook zijn ze het vaak oneens met de regering en willen ze hun eigen regels volgen.Dit zorgt er regelmatig voor dat ze met elkaar gaan vechten.Maar ook andere landen bemoeien zich met Afghanistan. Hierdoor is het er al tientallen jaren oorlog.

Als gevolg van de onrust in het land vluchtten vele Afghanen, onder andere naar buurland Pakistan.  
Daar werd een deel van de vluchtelingen opgeleid op strenge Koranscholen.  
Uit deze scholen ontstonden de [Taliban](https://dendermonde.kindereninbezetgebied.be/woordenlijst#Taliban), een strenge islamitische organisatie.

In 1994 begon de Taliban delen van Afghanistan te veroveren.  
Op veel plekken werden de Taliban strijders met open armen ontvangen.  
Ze vertelden immers dat ze wilden zorgen voor vrede.   
De taliban voerde echter heel strenge wetten in.  
Vrouwen moesten zich voortaan volledig bedekken met een boerka en mannen moesten een baard laten groeien.  
Vliegeren, een belangrijke Afghaanse traditie en zeer populair onder kinderen, werd verboden, net als televisie en muziek.  
Daarnaast mochten meisjes van boven de tien niet meer naar school.

De Taliban werkte nauw samen met Al Qaida: een terreurorganisatie.  
Zij pleegden op 11 september 2001 een aanslag in New York (Amerika).  
Daarop verklaarde Amerika de Taliban de oorlog. Amerika nam de Taliban de macht af in Afghanistan.   
Maar hoewel de Taliban niet meer de macht had over Afghanistan, bleef de organisatie wel degelijk bestaan.  
Ze bleven zorgen voor onrust en pleegden aanslagen.   
Verschillende Europese landen stuurden daarom soldaten naar Afghanistan om de nieuwe regering te helpen in haar strijd tegen de Taliban.

Sinds 2015 kreeg Afghanistan weer zelf de controle over haar veiligheid.  
Nu de Afghaanse overheid er weer alleen voor staat is het moeilijk om de Taliban tegen te houden.  
Het leven in Afghanistan is nog steeds niet makkelijk.   
Er zijn weinig plekken waar kinderen veilig kunnen spelen, of naar school kunnen.   
En er zijn nog steeds aanslagen. Heel veel vluchtelingen zijn nog steeds niet terug in hun eigen woonplaats.

Kosovo - Getuigenis van Blerta (toen 12 jaar)

Ik ben Blerta.

Voor we wegvluchtten woonde ik in Kosovo, in het oude dorp Prj. Ik was 6 jaar toen ik moest vluchten.  
We woonden met mijn ouders, mijn drie broers en mijn grootouders in één huis.  
Elke morgen trokken mijn ouders naar de velden, om groenten te kweken.  
De zondag verkochten we die dan op het oude marktplein.

Mijn papa had 4 broers en 4 zussen. Mijn moeder 3 zussen en een broer.  
Ze woonden allemaal in de buurt. Dat was heel leuk, zo'n grote familie.  
Het was een rustig dorp en de mensen leefden er plezant met elkaar.

Maar op een verschrikkelijk nacht, hoorden we opeens stemmen. Vreemde barse stemmen in een taal die we niet kenden.  
Mijn mama begon te huilen. Mijn papa zei "ik moet weg!", gaf iedereen en zoen en sprong door het raam naar buiten.  
Ik was net als alle andere kinderen heel bang en begon te huilen.  
Mijn mama sloeg haar armen om me heen en zei "Shhht stil, niet roepen of ze zullen ons vinden."

Zachtjes gingen we met zijn allen naar de kelder, maar het was al te laat.  
Soldaten schopten de deur open en begonnen alles kapot te gooien. We moesten meteen ons huis verlaten.  
We mochten geen valiezen maken en ik dacht dat ze ons gingen doodschieten met hun zwarte geweren.  
De soldaten vroegen waar mijn papa was. Gelukkig konden ze hem niet vinden en wisten wij niet waar hij naartoe was gevlucht.  
Veel later gingen ze weg. Ik kon niet meer slapen.

De volgende ochtend, heel vroeg, sloegen we op de vlucht.  
Mijn mama was bang dat de soldaten zouden terugkomen.  
We waren niet de enigen die wegvluchten. Heel veel mensen uit het dorp trokken met ons mee.

We moesten de steile bergen over. Mijn oma moest gedragen worden door 2 van mijn nonkels.  
De volgende nacht sliepen we op de flank van een berg. Het was er koud en de wind blies hard.  
Kleine kinderen huilden. Ik had nog nooit zoiets verschrikkelijk meegemaakt.

Ik keek naar de sterren en bedacht dat sterren nooit moeten wegvluchten.  
Ze blijven altijd op hun vaste plek, in hun hemelhuis, met de hele vrede hemeltuin rondom hen...  
De volgende nacht zag ik geen enkele ster meer. De lucht was vuil.  
De politie en het leger hadden al onze huizen en schuren in brand gestoken.

(Getuigenis uit: Blij u te leren kennen, 2003)

**Over kosovo**

*Tot 2003 vormde Kosovo samen met de landen Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Macedonië één staat, namelijk Joegoslavië.   
In Joegoslavië leefden vele verschillende volkeren, culturen en religies samen.  
Moslims en christenen woonden bijvoorbeeld samen in dezelfde straten.  
Dit was niet altijd even makkelijk. Maar de mensen hadden respect voor elkaar en het anders-zijn.  
De leider van Joegoslavië was Joseph Tito. Hij vond het heel belangrijk dat alle mensen in Joegoslavië in vrede samen leefden.*

*In 1980 sterft Joseph Tito.  
Na zijn dood vonden de verschillende volkeren, culturen en religies het in Joegoslavië steeds moeilijker om in vrede samen te leven.*  
*De politieke leider van Servië, Slobodan Milosevic, zorgde er voor dat Kosovo onder zijn leiding kwam te staan.*  
*In Kosovo woonden zowel Albanezen en Serviërs.*  
*Tijdens het leiderschap van Joseph Tito hadden alle burgers in Kosovo evenveel rechten en plichten.*  
*Maar als Kosovo onder leiding van Servië kwam, veranderde dit. Serviërs kregen meer rechten dan Albanezen.*

*De Albanese bevolking in Kosovo kwam hiertegen in opstand.*  
*In 1996 richtte een groep Albanese mannen in Kosovo een leger op om te vechten tegen de ongelijke behandeling.*  
*Het leger gebruikte geweld en pleegde aanslagen op de politie en politici van Servië.  
Als reactie stuurde ook Servië soldaten naar Kosovo.  
Het werd steeds gevaarlijker voor de inwoners van Kosovo.  
Velen sloegen op de vlucht… net zoals Blerta.*

*In 1998 brak er een echte oorlog uit. Het Servische leger vocht tegen het Albanese leger.*  
*Het Servische leger probeerde de hele Albanese bevolking weg te krijgen.*  
*Mannen, vrouwen en kinderen moesten vluchten naar de buurlanden. Of werden zelfs gedood.*  
*De internationale organisatie (de NAVO genoemd) besliste om in te grijpen met luchtbombardementen.*  
*Na deze tussenkomst werd een vredesverdrag getekend. De Albanezen konden terugkeren naar Kosovo.*  
*Maar het was moeilijk voor Albanezen en Serviërs om na de oorlog opnieuw gewoon in vrede samen te leven.*

*In 2008 riep de Albanese bevolking daarom de onafhankelijkheid van Kosovo uit:*  
*ze wilden niet langer een deel zijn van Servië, maar een eigen land.*  
*Tot vandaag wil Servië niet aanvaarden dat Kosovo een apart land is.*  
*Dit zorgt nog altijd voor spanning.*

Oekraïne - Getuigenis van Sasha (toen 12 jaar)

Ik ben Sasha, 12 jaar.   
Ik woon in een huis met mijn oma, Valentina, in Oost-Oekraïne.

Ik wou een professionele voetballer worden, maar ik ben moeten stoppen met voetballen toen ik gewond raakte.  
Ik werd geraakt door een verdwaalde kogel die in mijn enkel terecht kwam.  
Het gebeurde vorige zomer terwijl ik aan het fietsen was vlakbij ons huis .

Ik hoorde schoten in de verte, maar ik heb geen kogel vlakbij horen zoeven of zo. Mijn enkel werd verbrijzeld.   
Het duurde weken voor ik weer kon lopen. Sindsdien is mijn leven veranderd.

Mijn school is amper drie dagen per week open, en dit slechts enkele uren per dag. De lessen duren telkens 20 minuten.   
Er is immers geen verwarming en door het geweld lopen kinderen voortdurend gevaar.   
Op de speelplaats liggen kogels en granaatscherven. Vroeger zaten er 20 kinderen in mijn klas.   
Nu zijn we nog met 10 doordat vele families gevlucht zijn om zichzelf in veiligheid te brengen.

Om naar school te gaan, ga ik via de tuinen van de buren zodat ik de straat kan vermijden voor ik de bus neem.   
Vaak zijn geweerschoten te horen als we van school terug naar huis lopen.  
Thuis hebben we geen gas of water meer en het is al gebeurd dat er verdwaalde kogels door het huis vlogen.  
Het geluid van geweerschoten in de stad is ondertussen normaal geworden.

(Gebaseerd op een getuigenis van [www.unicef.be](http://www.unicef.be/))

**Over Oekraïne**

Oekraïne is een land in Oost-Europa dat grenst aan Rusland.

De strijd begint als eind 2013 de president van Oekraïne, Janoekovytsj, besluit om geen akkoord te sluiten met de Europese Unie.  
Hij wil vooral samenwerken met Rusland.Een groot deel van de Oekraïense bevolking is daar niet mee opgezet en gaat protesteren.Uiteindelijk zijn de protesten zo erg dat de president afgezet wordt en er een nieuwe president wordt gekozen.

De nieuwe president, Poroshenko, wil wel samenwerken met Europa.  
Nu zijn echter heel wat mensen in Oost-Oekraïne boos, omdat zij vooral willen samenwerken met Rusland.De gebieden rond de steden Donetsk en Loegansk willen niets meer te maken hebben met Oekraïne en roepen hun onafhankelijkheid uit.

Het is het begin van een burgeroorlog tussen Oost-Oekraïense rebellen, gesteund door Rusland, en het Oekraïense leger.  
Vooral de bevolking in Oost-Oekraïne is zwaar getroffen door de oorlog.

Omdat de Oost-Oekraïense rebellen zich willen afscheiden van de rest

# Leven in een asielzoekerscetrum - Getuigenis van Milijan (toen 8 jaar)

Mijn naam is Milijan. Ik ben 8 jaar en ik woon in Wageningen, maar eigenlijk kom ik uit Servië.  
Ik woon in het asielzoekerscentrum samen met zijn zus Enya, zij is 12 jaar, en mijn vader en moeder.  
We wonen samen in één kamer in het centrum.

Mijn zus en ik bekvechten vaak over de tv. Zij kijkt naar stomme programma's en ik mag nooit eens kiezen.  
Mijn moeder vindt dat niet leuk en stuurt mij dan naar buiten om te gaan spelen. Het is altijd hetzelfde.  
Ik word op de gang gezet omdat het te druk en te vol is in onze kamer.  
We hebben dan ook maar één kamer die we met vier moeten delen.

Er is niemand te zien in de betonnen grijze gang.  
Een eindje verderop zijn de wc's en douches en in het midden van de gang is de toegang tot een grote keuken.  
De deuren zijn allemaal hetzelfde. Ook die van de kamers.  
Achter elke deur woont een gezin. Ze zijn allemaal gevlucht, maar komen allemaal uit verschillende landen.

Iedereen die hier woont wacht op de brief die ons zegt dat we in Nederland mogen blijven wonen.  
Dan kunnen we in een echt huis gaan wonen. Al die brief niet komt, blijft de kans bestaan dat we terug moeten naar ons eigen land.  
In ons eigen land is het te gevaarlijk om normaal te kunnen leven, dus niemand wilt terug naar eigen land.

Ik loop een beetje verder en kijk door het raam naar het pleintje voor het gebouw.  
Ik zie mijn vader zitten bij het bewakershuisjes. Hij praat met de man in uniform die de slagboom bewaakt.  
Hij zit niet graag binnen in onze kleine kamer, daarom is hij meestal buiten of in de grote zaal.  
In Servië was hij radiopresentator, maar in Nederland kan dat natuurlijk niet. Hij doet zijn best, maar zijn Nederlands is niet goed genoeg om hier dezelfde job te doen.

Plots zie ik Esra, Boubous, Natasja en Li over het plein naar de grote zaal lopen.  
Er zal waarschijnlijk is te doen zijn, ik loop er ook snel heen.  
Op het raam van de grote zaal hangt een gekleurde poster 'Een week vol vrolijkheid vrolijkheid voor alle kinderen van het azielzoekerscentrum!'   
In de zaal zitten de kinderen aan lange tafels. Op de tafels staan bakjes lijm, plastic flessen, eierdozen en gekleurd papier en iedereen is druk bezig om iets te maken.

Er komt een meisje naar mij, zij is de begeleider van vandaag.  
Ze zegt dat haar naam Eefje is. Ze geeft mij een stok en helpt mij om een fles te bekleven.  
Ik maak een pop die lijkt op mijn favoriete cartoon. Hij is supersterk en cool.  
De lijm van het gezicht moet drogen voor ik verder kan werken.  
Elke dag komen we samen in de grote zaal om verder te werken aan onze pop. Ik vind die 'week van de Vrolijkheid' echt wel leuk.

Als al onze poppen af zijn, gaan we iets anders doen.  
Sami, een van de begeleiders zal voor iedereen een trommel meebrengen.  
Als ik de zaal binnenkom zit hij al te trommelen en zegt mij dat ik ook een trommel mag uitzoeken.  
We zitten met alle kinderen en instrumenten in een kring en moeten goed opletten. Sami doet de ritmes voor die wij moeten spelen.  
Sami verdeelt ons in groepen en we krijgen per groep een bepaald ritme dat we moeten nadoen.  
Achter ons hoor ik luid gelach. Het zijn de oudere jongens: Mustafa en Driss.  
Sami schuift de deuren open. 'Kom maar binnen jongens. Voor jullie heb ik ook nog iets te doen.'  
Mustafa schud met zijn hoofd: 'Echt niet!' Maar voor hij kan protesteren zit Mustafa al achter een grote trom.  
Sami lijkt wel gek, weet hij dan niet hoe irritant die grote jongens hier zijn?   
Sami vraagt aan Driss of hij kan rappen. Hoe weet hij dat? Driss staat soms op de gang super goed te rappen.  
Hij krijgt een microfoon van Sami waarin hij teksten kan zingen terwijl de rest trommelt.

We zullen iedereen eens iets knallend laten horen! Neem je trommels mee, we gaan naar buiten!  
Samen doen we een optocht rond het pleintje voor ons gebouw Driss en Mustafa lopen vrolijk swingend voorop.  
Ik kan mijn lach bijna niet inhouden. Om de beurt roepen de kinderen iets raars terwijl we er swingend op los slaan.  
Sami neemt de optocht mee naar binnen en we passeren langs alle deuren in elke gang.  
Alle mensen komen kijken en klappen vrolijk mee.  
Ik wou dat het elke week 'week van de Vrolijkheid' kon zijn in het asielzoekerscentrum, dan is het leven wat minder saai en komt iedereen beter overeen.

(Uit het boek 'Waar ik woon is het Oorlog' door Evelien Pullens)