Mijn naam is Ivan Pryimenko.

Ik woon sinds 2022 in de Gemeente Berg en Dal. Ik ben een leerling van Basisschool De Sieppe. Net als veel andere kinderen uit Oekraine ben ik gevlucht.

Op 24 februari 2022 werd ik zoals gewoonlijk wakker en begon ik me klaar te maken voor school, maar mijn moeder zei dat de oorlog was begonnen en dat ik vandaag niet naar school kon gaan.

In eerste instantie was ik blij dat ik vandaag een vrije dag had, maar even later besefte ik dat het niet zomaar een vrije dag was. Ik voelde dat mijn ouders bang waren. Op dat moment begreep ik niet wat er gebeurde en wat het voor ons zou betekenden.

Het hele gezin sliep in de gang. De ramen werden geblokkeerd met kasten en wij leefden zonder licht of water.

Ik wilde graag pizza of snoep, maar er was niets te vinden in de schappen van de winkels.

Op een dag werden we wakker omdat de kroonluchter in de kamer heen en weer zwaaide door al het geweld dat buiten te horen was. Het was heel erg eng.

Ik had het gevoel dat alles waar ik van hield binnen een seconde kon verdwijnen. We besloten uit de stad weg te gaan en alles achter te laten.

Ik moest mijn favoriete kamer, mijn zachte kussen, mijn speelgoed en de boeken achterlaten die ik voor het slapengaan graag met mijn moeder las.

Ik wist ook niet wanneer ik mijn grootouders weer zou zien. Wij moesten weg, het werd te gevaarlijk.

Onderweg werden we ontvangen door volslagen vreemden die hun bedden en heerlijk eten met ons deelden.

Nederland verwelkomde ons. Warme, open en vriendelijke mensen.

Ik ging weer naar school. Het was eerst moeilijk om de Nederlandse taal te leren, maar nu kan ik gelukkig gemakkelijk praten met mijn Nederlandse vrienden.

Als ik slaap droom ik vaak.

Ik droom dat er geen oorlog is in de wereld. Nergens meer, nooit meer!

Ik droom over mijn speelgoed, mijn knuffels, de geur van mijn huis. Ik droom dat ik op mijn bed op en neer spring, dat ik met mijn broer door het appartement ren, dat ons gezin een rit maakt in de auto met de ramen open en de wind voel. Ik droom dat wij de gaan logeren bij mijn grootouders in hun datsja.

Ik wil naar bed gaan in mijn eigen bed, en dat mijn moeder mij voorleest uit mijn favoriete boek voordat ik rustig in slaap val.

Vandaag denken wij aan de oorlogen die zijn geweest. Niet alleen aan de oorlog 80 jaar geleden maar ook aan de vele oorlogen tot nu toe. Ik denk aan mijn oorlog.

We herinneren om te eren maar ook om te leren.

Laten we zorgen dat kinderen en volwassen niet hoeven te vluchten. Geen angst, geen zinloze verwoesting.

Laten we samenleven.

Laten we zorgen voor vrede.