**Çocukların Tanıklıkları**

**Aysha**'nın annesi ve kız kardeşi, kaldıkları eve bir bombanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Razan enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Tanık olduğu dehşet verici olaylardan fazlasıyla etkilenmiş. Gündüzleri halüsinasyon görüyor, geceleri ise canlı rüyalar görmekten mustarip.

Razan şöyle söylüyor: "Bir odada yalnız kalmayı çok isterdim. Yalnız olmayı, her şeyimin olmasını ve evimin her zaman temiz olmasını.

**Nesreen** ve kardeşleri üç ay önce bombardımandan kaçarak yerinden edilenlerin kaldığı birkampa ulaşmışlar. Kuzenlerini ve arkadaşlarını kaybetmişler ve hava saldırıları yüzünden ölen insanları görmüşlerdi. Kaçarlarken Nesreen, dört yaşındaki bir çocuğun başından vurularak babasının kollarında öldüğünü görmüştü. "Köyümde uçak yokken orası çok güzel bir yerdi, diyor. Ama uçaklar gelir gelmez köyümü yerle bir ettiler ve moloz yığınına çevirdiler.

"Teyzemin evinde, kuzenlerim - ne yazık ki hepsi öldü. Onlar öldüğü için ben de ölecekmişim gibi hissettim: etrafımda kimse kalmamıştı.

"Ülkemin barışa dönmesi için dua ettiğimde sesimin herkes tarafından duyulacağını umut ediyorum.. Başka bir şey istemiyoruz: sadece Suriye için yardım istiyoruz."

**İbrahim** ve kız kardeşi babalarının cesedini, babaları açılan ateş sonucu öldükten sonra görmüşler. Kız histerik bir hale gelmişti, ama erkek hiçbir tepki göstermedi. Mohammed daha sonra içine kapandı, kekelemeye ve yatağını ıslatmaya başlamıştı. Göçmen kampına kaçtığından beri daha fazla agresifleşti.

Muhammed diyor ki, "Savaştan korkuyorum. Etrafımı saran ve hiç yapmamış olsalar bile silahlarını bana doğrultan erkekleri düşünmek beni çok korkutuyor"

"Oyun oynarken biri gelip beni üzdüğünde çok üzülüyorum. Gelip her şeyi mahvediyorlar.

"Üzüldüğümde kalbim yerinden çıkacakmış gibi hissediyorum. Başım ısınıyor ve ellerim uyuşuyor."

Dokuz yaşındaki **Ali**'nin babası bombardıman sırasında öldürülmüş. Ailesi köyden kaçmaya çalışırken Ahmed annesinin izini kaybetmiş. Uzun yolculuğu sırasında diğer köylülerle birlikte kaldı ve annesini tekrar görme umudunu yavaş yavaş yitirdi.

Ahmed annesiyle yeniden bir araya geldiğinde şiddetli bir kekemelik oluşmuştu, uyumakta güçlük çekiyordu ve ailesine saldırıyordu.

Ahmed şöyle diyor: "Uçakları, bombaları ya da mayınları sevmiyorum. Yolda yürürken mayın patlayabilir ve ölebilirsiniz.

"Kandan ve bir ceset görmekten korkuyorum."