Jacob dlouho snil o životě v místě, kde by se nebojovalo. Jednoho dne se rozhodl odejít ze své vesnice v jižním Súdánu.

"V mém městě v jižním Súdánu se bojovalo úplně všude. Dlouho jsem snil o tom, že uteču někam, kde se nebude bojovat, kde budu moci znovu chodit do školy, kde bude dostatek jídla, kde se nebudeme muset bát, že bomby pozabíjejí naše domácí zvířata.“

Vím, že takové místo existuje i jinde než v mých snech. Vím to proto, že o něm lidé z mého města často mluvili a plánovali, že tam odejdou. Hodně z nich tam odešlo. Zeptal jsem se otce: "Není už čas, abychom tam také odešli?" Ale on mi odpověděl, že je to moc nebezpečné. Lidé na cestě tam umírali hlady a žízní.

Vedle nás bydlela samotná žena se dvěma dětmi, manžela jí zabili ve válce. Když odešla, rozhodl jsem se, že je také čas odejít. Prostě jsem odešel. Nikomu jsem o tom neřekl, ani otci.

Na cestách bylo hrozně moc lidí. Nic jsem neměl. Ani šaty, ani jídlo. První den jsem nic nejedl. Jenom jsem utíkal. Pamatuji si, že jsem první noc viděl u silnice divoká zvířata. Bál jsem se, a proto jsem vylezl na noc na strom. Ale nemohl jsem usnout. Bál jsem se, že něco přijde a shodí mě ze stromu dolů, nebo že ve spánku spadnu.

Druhý den jsem potkal tu ženu, co doma bydlela vedle nás. Chtěla vědět, proč jsem odešel sám, bez někoho, kdo by se o mě staral.

Řekl jsem jí, že kvůli tomu, že každý pořád utíkal před bombami. Dokonce i naše kozy byly bombardovány. Nikdo neměl čas pěstovat zeleninu a obilí.

Řekla: "Dobrá, můžeš jít s námi." Tak jsme šli několik dnů.

Jednoho dne jsme dorazili do zaminované oblasti. Někdo šlápl na minu a všichni začali utíkat, krev byla úplně všude. Pevně jsme se chytli za ruce a běželi dohromady přes pole.

Došli jsme k řece. Na druhém břehu jsme našli další lidi, všichni byli hladoví. Tak jsme pokračovali v cestě a oni šli s námi. Na této cestě se naše skupina každý den rozrůstala.

Prošli jsme velkým množstvím prázdných vesnic, odkud lidé, jako já, museli také utéci. Viděli jsme úplně opuštěné vesnice. Nikdo, ani kočka. Neměli jsme žádné jídlo. Lidé začali jíst listí.

Přebrodili jsme další řeku a začali nás bombardovat letadla. Byl jsem hrozně unavený, myslel jsem si, že tábor nikdy nenajdeme. Ale ta žena mi řekla "Jsme blízko. Až se dostaneme za hranice s Etiopií, už nebudeme mít žádné problémy." Za tři hodiny jsme došli do tábora. Bylo tam hrozně moc lidí ze Súdánu jako já.

Tohle je to místo z mých snů. Teď můžu znovu chodit do školy. V táboře je jídlo a lékařská péče. A zvuky letadel mě už neděsí, protože vím, že tady přinášejí jídlo a ne bomby. Ale když slyším letadla, tak si vzpomenu na otce a bratry v mé vesnici a je mi smutno. Chtěl bych se podívat domů."

Zdroj: UNHCR. Jacobův příběh, Uprchlické děti*.* Ženeva, 1993. Dostupné z: <http://www.unhcr-centraleurope.org/_assets/files/content/general/pdf_cz/lesson_modules/civic_education/9-11_lesson_plan/doplnujici_otazky.pdf>

* **Odkud** lidé z příběhu odešli?
* **Kam** odešli?
* **Proč?**
* Ve kterém **historickém období** se příběh odehrává?