# Asis is 23 uit Syrië, verblijft nu in België

Bij de start van de opstand tegen Bashar Al-Assad gingen mijn broer en vader mee de straat op bij de vredevolle betogingen. Door de regering werd op ons geschoten. Wij willen niet vechten, we willen niemand vermoorden. Als je daar blijft, dan ga je de gevangenis in en word je gemarteld. We moesten gewoon vertrekken. Ik was aan de grens tussen Syrië en Turkije met mijn vader en broer. Ik was aan het huilen, geen eten en geen geld, niemand om ons te helpen… Je houdt jezelf voor dat je sterk en dapper bent maar vanbinnen ben je heel zwak. Er kwam een smokkelaar met 2 auto’s. Ik dacht dat we dan met de auto als een gewoon mens konden verder reizen maar we moesten in de koffer kruipen. Het ligt niet in je eigen handen, het zijn vooral andere mensen die ervoor zorgen dat je in een bepaald land terecht komt. Door alles wat je meemaakt, heb je het gevoel dat je nooit meer je familie, je vrienden en je land zal terugzien.

In de middag kwamen we aan in Brussel, het was Kerstmis. Ik heb dan ongeveer 12u geslapen op een bank. Toen zocht ik een plaats om me in te schrijven en hulp om me te helpen want ik was kapot. Dan moest ik naar het centrum, het was allemaal heel nieuw, ik wist niet wat er met me zou gebeuren. Ik was echt bang. Alles is nieuw, de auto’s, de gebouwen, de mensen, … Ben ik nu echt veilig?

Ik kreeg heel veel vragen die ik niet kon beantwoorden. Ik dacht dat ik gewoon moest uitleggen wat mijn probleem is. Ze geloven niet dat je de waarheid vertelt en denken dat je liegt.

Eindelijk werd mijn naam ingeschreven, wat me het gevoel gaf terug mens te zijn.

Ik ben nu 7 jaar in België maar het is nog altijd onzeker of ik hier kan blijven of niet. Die onzekerheid zorgt voor heel veel stress. Ik ben bang dat ik alles zal kwijt geraken.”