**Sprookje van Daniella**

Hier ben ik dan, ik ben een Zoem-bij afkomstig uit Syrië.

Omdat het in mijn land helemaal niet goed gaat, en omdat er door de oorlog grote tekorten zijn, heb ik de overtocht gemaakt naar ‘het beloofde land’.

In mijn land zijn de oudere bijen ervan overtuigd dat België het beloofde land is, waar je in weelde kan leven en wonen.
Een land met een overvloed aan werk en bij - waardige woningen.

Toen ik na de verre reis eindelijk aankwam, begon de administratieve rompslomp.
Al vlug werd het me duidelijk dat als je de taal van hier niet zoemt, je niet veel verder komt.

Gelukkig leerde ik al spoedig mijn goede bijenvriend kennen. Hij hielp om mijn papieren in orde te krijgen en om werk te zoeken .
Ik kon zelfs bij hem logeren in zijn bescheiden bijenhuis tot ik zelf de middelen had om er één te huren !

Mijn vriend hielp me omdat hij zelf veel problemen heeft gekend en omdat hij beter dan wie ook weet, hoe moeilijk het is om in België op een bij - waardige manier te leven als je de taal niet zoemt, en geen werk of woonst hebt. Benieuwd naar zijn verhaal ? Mijn vriend werd dakloos nadat hij in financiële problemen raakte omdat hij zijn werk kwijt was, en zo zijn rekeningen en huur niet meer kon betalen.
Geen adres = geen leefloon, en zo was hij genoodzaakt om buiten te leven.
Dakloos van de ene op de andere dag.
Toen hij na lange tijd een imker leerde kennen die hem werk en woonst in een bijenhotel aanbood, was hij natuurlijk reuzeblij.
Het kon hem toen niet deren dat het bijenhuis eigenlijk maar een krotwoning was en dat hij veel te veel uren moest werken voor het loon dat hij betaald kreeg... Na enige tijd kreeg hij gezondheidsproblemen door de vochtigheid in het bijenhuis.
En als het in de winter bitter koud was, gebeurde het vaak dat de verwarming niet werkte, wat natuurlijk ook niet bevorderlijk was voor zijn gezondheid !
Maar klagen durft hij niet, want de imker is zijn werkbaas en tegelijk zijn huisbaas... Zo komt het dat hij niet voor zijn rechten durft op te komen : stel je voor dat hij zijn woonst en zijn werk wéér zou kwijtraken !

Voor mij is het een beetje hetzelfde. Dankzij mijn vriend kon ik werken bij dezelfde imker, en een woning huren in hetzelfde bijenhotel.
Als de imker me ontslaat, kan ik nergens anders naartoe.
Ik zoem nog altijd jullie taal niet goed en als je de taal niet machtig bent, én geen vast werk en zelfs geen centen genoeg hebt om een huurwaarborg te betalen, kàn je gewoon geen woning huren.
Hoe zouden we er dan ook maar aan dénken om op te komen voor onze rechten !?
We verdienen te weinig voor het vele werk dat we verrichten, en we wonen in een verkrot bijenhuis, maar we hebben nu toch een dak boven ons hoofd...

Mijn vriend en ik blijven in een beter bijen-leven geloven, en dromen ervan, ooit samen in een mooi en onderhouden bijenhuis te kunnen wonen, én een eerlijk loon te krijgen voor het werk dat wij leveren !
**We kijken uit naar de dag dat elke bij gelijk behandeld zal worden in de wereld, want we zijn uiteindelijk allemaal evenwaardig !**