Verhaal geschreven door Demaegd Cécile.

Bewerkt door Schrijfpen Marilyn.

Dromer.

Ik ben een oorlogskind. Werd geboren in het jaar negentienhonderddertig. Samen met mijn jongere zusje en broertje waren we een gelukkig gezinnetje. Mijn ouders waren harde werkers en zorgden goed voor ons.

Ik was amper tien jaar en had al veel meegemaakt door de komst van de Tweede Wereldoorlog. De hemel zag niet blauw maar grijs met zwarte rookwolken van de bominslagen en de huizen die in brand stonden. Veel gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers volgden elkaar snel op en het was steeds raak geschoten! Wij waren echt bange kinderen en moesten regelmatig onder de schoolbank duiken, tot mijn zusje en ik niet meer naar school konden gaan want die hadden ze plat gebombardeerd. Gelukkig had de schooljuf ons die bewuste oorlogsdag vroeger naar huis gestuurd met een leesboekje en een oefen/schrijfboekje.

Daar was ik héél blij mee want lezen en schrijven was mijn hobby en als klein meisje van tien jaar had ik veel fantasie!

Ik was een dromer!

In mijn bedje droomde ik over wat de toekomst zou brengen,’ komt er vlug vrede? Word ik terug dat meisje met een guitige lach die vrolijk rond huppelde? Mijn zusje plaagde met haar grote witte strik in haar donkere bruine haren en mijn broertje in mijn armen nam en hem vertroetelde alsof het mijn popje was,’…

Ik was een dromer!

Tijdens mijn kinderjaren was de angst heel groot. We zagen met onze kinderogen situaties die je eigenlijk niet moet zien. Onze geburen waren er niet meer, mama vertelde dat ze werden meegenomen en dat ze wel terug zouden komen, niet dus… Zusje begon te huilen en broertje kroop met zijn korte beentjes heel dicht tegen me aan en zijn traantjes vielen op mijn hand. Mijn armen lagen instinctief over hun schouders en ik zei dat alles goed zou komen en dat de rust en vrede nabij waren. Ik had het over een paar oorlogsmaanden maar het werden oorlogsjaren!

Ik was een dromer!

Mijn schrijfboekje had ik steeds bij mij en begon te fantaseren en schreef er ook mijn wensen en dromen in.

 ‘Ga ik een mooie vrouw worden?’

 ‘Met wie ga ik trouwen?’

‘Ga ik ooit kindjes krijgen?’

‘Gaan mijn zusje en broertje niet bang meer zijn?’

Ik was een dromer en wou vrede!

…

We hebben het allemaal overleefd! God zij dank!

Later werd ik naaister in een familiebedrijf. Veel was er niet te beleven als tienermeisje. Moeder nam ons regelmatig mee naar de cinema om te ontspannen en te gaan kijken naar een zwart-wit lachfilm met de Dikke en de Dunne.

Dat vonden wij fijn en plezierig. Ik kon terug wegdromen en alles opnieuw beleven.

Nu ik veel ouder ben geworden en mijn rimpels mijn leeftijd verraden denk ik nog weleens aan die bange momenten, het geluid van bommen die ontploffen, jonge kerels in uniformen die even bang waren als wij…

Ik was een dromer en kan er nu van genieten!

…

Nu ikzelf oma ben geworden en mijn kleinkinderen vragen naar mijn tienerjaren vertel ik over de bange oorlogsjaren, maar vertel hun ook over mijn schrijfboekje en leesboekje die toen mijn redding en hoop waren.

Ik geniet ervan om mijn dromen door te vertellen aan mijn kinderen en kleinkinderen.

Het was geen droom, het is de waarheid!