**Příběh Jeana Louise**

Nejdůležitější věcí, kterou si Jean Louis vzal s sebou, bylo album s fotografiemi členů rodiny a přátel, které opustil. Uprchl z Brazzaville v Kongu, které se v roce 1996 rychle propadalo do občanské války.  
Stále si vzpomíná na den, kdy fotografie zachránil z ruin svého zničeného rodinného domu. "Můj bratr zemřel nedlouho potom, co jsem odjel z Konga. Tenhle obrázek je jediné, co mi po něm zbylo."

**Sayedův příběh**

Sayed uprchl z Afghánistánu poté, co o vlásek unikl ze zajetí, v kterém ho držel Taliban a kde byl na vlastní oči svědkem mučení a zabíjení. Vzali ho jako rukojmí, když šel do práce do místní firmy, která zásobovala americkou armádu.  
Nejdůležitější věcí, kterou si Sayed vzal s sebou do Maďarska, byl starý prsten, který mu dala jeho matka. "Vždy na ni myslím, když se na něj dívám."

**Příběh Somarsta a Nur**

Když Somarst a Nur přišli o domov a roční dcerku v syrské válce, chtěli zachránit zbývající dva syny a uprchli z Damašku.  
Nejdůležitější věcí, kterou si s sebou vzali, je zarámovaný rodinný portrét. Fotografie Somarstovi připomíná, že jeho vlasy zešedivěly během pouhých několika měsíců; dodává, že jeho rodina se pokouší znovu nalézt ztracené štěstí.

**Magbolin příběh**

Magbola Alhadi a její děti přežily měsíce bombových útoků, ale byly přinuceny uprchnout, když přišli vojáci a zahájili palbu na jejich vesnici.  
Nejdůležitější věcí, kterou si vzala s sebou, byl tento hrnec. Byl natolik malý, že ho mohla nést na jejich dvanáctidenní cestě, přitom dost velký, aby v něm mohla vařit pro svou rodinu.

**Waisův příběh**

Waisovi bylo 15 let, když musel uprchnout z Afghánistánu kvůli rostoucím sporům mezi místními vojenskými vůdci v jeho domovské provincii Parwan.  
"Moje matka mi dala prsten a pár rodinných obrázků. To jsou moje nejcennější upomínky na domov," říká mladý uprchlík.

**Linin příběh**

Lina uprchla z Gazy v roce 2010 a než se dostala do Rumunska, procestovala Egypt, Lybii a Jordánsko.  
Nejdůležitější věcí, kterou si svobodná palestinská matka vzala s sebou, byly dopisy a kresby jejích čtyř dětí – Alie, Lany, Adama a Ragheba – které musela nechat devět měsíců v Jordánsku, než získala status uprchlíka v Rumunsku a mohla se s nimi opět shledat.

**Příběh Saamiho a Fatmy**

Když Saami a Fatma přišli při násilnostech v Sýrii o domov a první nenarozené dítě, rozhodli se uprchnout z Idlibu. Bulharsko-turecké hranice překročili pěšky v prosincovém mraze spolu s další rodinou. Jedna žena, která putovala s nimi, umrzla.  
Nejdůležitější věcí, kterou si Saami přinesl s sebou, byla bunda, kterou měl na sobě na cestě smrti.

**Příběh Abdula**

Abdul uprchl před násilnostmi v Sýrii se svou ženou a dětmi. Jeho žena Uaheyda byla později chycena při přechodu bulharsko-srbských hranic bez dokladů a nyní si odpykává šestiměsíční trest v sofijském vězení, izolována od své rodiny v přijímacím středisku. Pro otce a čtyři děti je nejdůležitější věcí, kterou si vzali s sebou, fotografie Uaheydy.

**Příběh Aliho**

Ali pracoval jako sociální pracovník v kulturním středisku v Kandaháru, které fungovalo s pomocí zahraničních institucí. Poté, co ho napadli lidé, které nedokázal identifikovat, ale měl podezření, že jsou napojeni na Taliban, z Afghánistánu uprchl.

Nejdůležitější věcí, kterou si vzal s sebou, bylo telefonní číslo jeho rodiny, které si na svém útěku stále opakoval.

**Příběh Farahnaz a jejího syna**

Farahnaz uprchla z Afghánistánu poté, co bylo jejím dětem několikrát vyhrožováno smrtí, protože byla rozvedená žena a novinářka pracující s cizinci.

Nejdůležitější věcí, kterou si vzala s sebou, byl její nejmladší syn Ali, tehdy šestiletý. "Byl ještě malý a neuměl se o sebe postarat," vysvětluje a líčí nebezpečnou a namáhavou strastiplnou cestu přes Írán, Turecko, Řecko a Srbsko, než se dostali do Maďarska. Po čase se jí podařilo opět se shledat i s ostatními dětmi.

**Maryanin příběh**

Syrští uprchlíci Maryan a Ahmed uprchli z Jemenu, kde předtím našli útočiště, aby se vyhnuli konfliktu mezi místními skupinami.

Nejdůležitější věcí, kterou Maryan popadla, bylo pár šatů a oblíbený šátek. "Pokrývám si hlavu a líbí se mi barvy na tomhle šátku," říká.

**Varvařin příběh**

Varvara se rozhodla utéct z domova, když si přečetla v novinách, že její jediný bratr byl zabit.

"Nejdůležitější věc? Pro matky je to snadná volba. Vzala jsem si své děti. Bez nich bych nikam nešla," říká uprchlá gruzínská matka.

**Mbelin příběh**

Mbela uprchla z Kinshasy v Kongu v roce 1997 se svým manželem, když se ocitli v nebezpečí kvůli jeho politickým názorům. Nejdůležitější věcí, kterou si vzala s sebou, byly tradiční šaty.

"Tyto šaty mi připomínají mou matku, která říkala, že pravá africká žena by měla vědět, jak nosit tradiční šaty, aby propagovala naši kulturu a hodnoty," říká dnes známá televizní moderátorka z rumunské Bukurešti.

**Příběh Aymana a Yasmine**

Ayman a Yasmine uprchli ze svého domova nedaleko syrského Aleppa poté, co byl brutálně zabit jejich sedmdesátiletý soused a jeho syn.

Ayman říká, že nejdůležitější věcí, kterou si přivezl s sebou ze Sýrie, je jeho žena. "Je to nejlepší žena, jakou jsem v životě potkal. I kdybych se měl vrátit o 55 let zpátky, vybral bych si Tě znovu."

**Abasův příběh**

"Bylo příliš nebezpečné ztrácet čas balením. Když rebelové vtrhli do mé vesnice v jižním Somálsku, prostě jsem popadl bundu a utekl," vybavuje si somálský žadatel o azyl Abas.

"Bunda je už trochu obnošená, ale to nevadí; je to jediná věc, která mi připomíná můj předchozí život," říká o nejdůležitější věci, kterou si s sebou vzal.

**Příběh Mohameda a Reeny**

Mohamed a Reena uprchli ze Sýrie se svými třemi dětmi, když milice do základů vypálily jejich damašský domov. Veškerý jejich majetek shořel v ohni.

Nejdůležitější věc, kterou dokázali zachránit a vzít si s sebou, je mobilní telefon s fotografiemi jejich blízkých, které zanechali v Sýrii.