Quote 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Als er maar even iets fout gaat begin ik weer na te denken over al mijn complexen en problemen. Soms denk ik dat ik beter kluizenaar kan worden vanwege mijn haat voor de mensen.**  *Ramona Talynski (20) | Student Toerisme*  Ze vroeg mij om geduld met haar te hebben. Ramona had een ongeziene onrust die moeilijk te doorgronden was.  Ze voelde aan als een losgeslagen projectiel en was uitermate zelfdestructief. Bij elk woord dat ze sprak kon je haar pijn voelen en het enige dat ik kon doen was naar haar luisteren. Meer dan dat viel buiten mijn bereik, maar voor haar was het voldoende.  Reeds lange tijd was ze op zoek naar begrip, verbondenheid en iets of iemand die haar rust kon brengen. Zelf omschreef ze haar grootste probleem als het feit dat ze niet wist wat er met haar aan de hand was. Daar had ze nog het meeste schrik voor.  Ergens had ze ook de angst dat ze zich aanstelde, maar haar gevoel was echt en haar stemmingswisselingen waren dagelijkse realiteit. Vooral wanneer ze gekwetst werd door mensen nam haar gemoedstoestand een snelle duik naar beneden en zonderde zij zich af. Dat Ramona meer slechte periodes had dan goede, maakte het voor haar nog moeilijker.  Ze vroeg me of ze mij een brief mocht schrijven in plaats van een e-mail. Reeds bij haar eerste brief drong het tot mij door dat ondanks de pijn die ze voelde, ze iemand was die een sterke eigenheid had. Maar ook vooral heel hard op zoek was naar zichzelf. Nergens vond ze houvast en kon ze geen zekerheden vinden, vooral niet bij zichzelf. Ik kon enkel hopen dat ze ooit op een dag de rust en stabiliteit zou vinden waar ze zo naar verlangde. |  |