Vluchteling brief van renzo hoogewerf

Salah Op het kantoor van VluchtelingenWerk in het asielzoekerscentrum in Rotterdam is Salah een goede bekende. Bijna dagelijks komt hij langs om te informeren of zijn gezin al naar Nederland mag komen. Hij tuurt al twee uur naar de informatieborden en ziet nu dat zijn vrouw, dochter en zoon eindelijk in aantocht zijn. Met grote passen loopt hij naar de deuren van de aankomsthal. Om de minuut checkt hij zenuwachtig op zijn mobieltje of zijn vrouw misschien een bericht heeft gestuurd. Salah is doodsbang dat zijn zoon een aanval heeft gekregen in het vliegtuig. Omdat zijn zoon autisme heeft. Dit inpireerd me wel van dat hij heel veel liefde wilt geven aan zijn gezin maar eerst heel lang niet kon. Maar nu kan hij alle liefde geven die hij de afgelopen maanden tot jaren niet heeft kunnen geven kan hij nu wel geven. Voor de vlucht naar Nederland zat het gezin vast in Saudi-Arabië, waar ze werden behandeld als tweederangsburgers. Salah kon er geen geld verdienen, alle banen gingen naar Saudiërs. Terug naar geboorteland Jemen, waar een burgeroorlog woedt, was geen optie. 'Bovendien zouden we direct vermoord worden als ze erachter komen dat wij getrouwd zijn', vertelt Mona. Zij komt namelijk uit het noorden van Jemen en Salah uit het zuiden: een huwelijk tussen mensen van twee verschillende stammen is een halsmisdaad. Mona moest bijna een jaar lang overleven in Saudi-Arabië.

Dat het gewoon in ½ jaar kan veranderen in verschuilen in Saudi-Arabië naar leven in nederland met liede aan je gezin geven en weer een gelukkig leven leven.