Mijn naam is [Name], ik ben dichter en moest vluchten uit mijn thuis land Irak, omdat ik het niet eens was met de dictator die mijn land met ijzeren vuist regeert. Ik had een gedicht geschreven waar in ik me uitsprak tegen de dictator. Hier door moest ik mijn gezin en al mijn spullen achter laten en vluchten naar een andere stad. Ik moest me gedeisd houden en elke paar weken verhuizen omdat de politie me op de hielen zat. Ik kon mijn vrouw en dochter alleen zien als mijn dochter al naar bed was. Dat was het moeilijkst. Na een paar maanden zo geleefd te hebben besloten mijn vrouw en ik dat ik naar het buiten land zou vluchten en dat zij dan met mijn dochter later zouden komen als ik een plek had gevonden om te wonen. Mijn idee was om mezelf in een vliegtuig te verbergen om zo om de douane heen te komen, maar dit kon niet omdat de politie altijd het hele vliegtuig door zocht voor dat het mocht vertrekken. Daarom heb er voor gekozen om naar een buurland te vluchten en van daar uit naar Europa te gaan. Ik heb contact opgenomen met een vriend van mij die iemand kende die vrachtwagen chauffeur was en vaak over de grens ging. Rond 2 uur ‘s nachts bracht hij me naar hem toe. Ik moest in een vak onder de chauffeur stoel kruipen in een ruimte van één bij één meter kruipen en mocht ik geen geluid maken. Na ongeveer 4 uur in dat kleine hokje kwamen we bij de grens aan. Dit wist ik omdat ik de douane met de chauffeur kon horen praten. Ze vroegen of hij verboden middelen of illegale voorwerpen bij zich had. De chauffeur beantwoorde rustig alle vragen terwijl de goederen werden door zocht. Na 15 minuten van spanning mochten we eindelijk door rijden. Na nog een uur rijden liet de man me uit het hok. Mijn hele lichaam deed pijn, ik strekte me uit en kreeg wat brood van hem. Toen we weer verder gingen mocht ik in de bijrijders stoel zitten. Om 8 uur kwamen we aan moest ik uit stappen. Hij gaf me wat geld om eten te kopen, maar toen moest hij veder rijden. En daar was ik dan alleen in een onbekend land in een onbekende stad. Ik ging als eerst in de stad rondlopen tot ik een restaurant vond waar de een schoon maker zochten. Ze betaalde niet zo goed maar ze betaalde zwart dus ik heb het maar aangenomen. Ik moest op straat leven omdat ik geen woning kon betalen, af en toe kon ik bij de chauffeur verblijven als hij in de buurt was, hij had vaak wat geld mee van mijn vriend waar mee ik eten kon kopen. Na ongeveer 6 maanden zo geleefd te hebben had ik eindelijk genoeg geld om een vlieg ticket naar Nederland te betalen. Toen ik daar eenmaal aan was gekomen vertelde iemand mij dat ik naar Immigratie dienst most gaan. Daar heb ik asiel aangevraagd voor mij en of mijn familie naar Nederland mocht komen. Na 8 weken lang elke dag langs de immigratie dienst te gaan om te vragen of mijn familie naar Nederland mocht komen, werd het eindelijk geaccepteerd en mochten ze naar Nederland komen. 2 dagen later heb ik mijn vrouw en dochter, na meer dan bijna een jaar van ze weg te zijn geweest, kan ik ze eindelijk weer in mijn armen houden. Ik was de geluktigste man op aarde. Ze vertelde dat de reis goed was gegaan en we hebben meteen asiel aangevraagd voor hun. Daar na zijn we naar mijn appartement gegaan om het te vieren.

Einde