

# Achtergrondinformatie slachtoffers social movie “Iedereen bedankt”

## Andreas

Andreas raakte op 22 maart in Zaventem zwaargewond. Hij was iemand gaan helpen na de ontploffing van de eerste bom. Hij dacht toen dat er gewoon iets zwaar was omgevallen. Daardoor liep hij recht naar de andere bom. Een paar seconden later ging deze af en probeerde hij snel weg te springen. Hij zag een rookpluim rondom zich met allemaal kleine vuurbolletjes die in het rond vlogen. Zijn been bloedde, maar hij voelde geen pijn, het leek toen allemaal wel mee te vallen. Toen hij naar buiten wandelde merkte hij pas dat zijn been echt hard bloedde, aangezien hij zijn voetafdruk in bloed kon zien.

Hij ging buiten op een bank zitten en werd daar meteen geholpen. Aangezien zijn gsm was stuk gegaan, belde een vrouw in zijn plaats naar zijn ouders. Zijn gsm heeft letterlijk zijn leven gered en Andreas beschermd van een object dat anders zijn ingewanden zou hebben doorboord.

Later werd hij ook verzorgd door twee para’s die zijn leven en zijn been hebben gered met hun verbanden en tourniquets. Hij werd onmiddellijk erna naar de brandweerkazerne gebracht met alle andere gewonden. Later werd hij naar het UZA gebracht. Daar werd hij 7 uur lang geopereerd.

## Melanie

Melanie was met haar jaargenoten van het Sint-Ritacollege uit Kontich aanwezig in de vertrekhal in Zaventem om op laatstejaarsreis te vertrekken. Ze hielp eerst haar klas met de self-check in. Zij liepen toen door en Melanie hielp de volgende klas met inchecken toen de eerste bom ontplofte. Minder dan tien seconden later ontplofte de tweede bom. Ze kon niets meer zien omdat het dak naar beneden viel.

Een vriend uit haar jaar heeft haar naar een kamer gesleurd aan de overkant waar allerlei andere mensen ook gingen schuilen. Ongeveer een dik halfuur was zij van haar klas de enige bij de klastitularis, en ze wisten niet of iemand anders van de klas de aanslag overleefd had. Daarna wist ze enkelen te bereiken en kon Melanie een lijst opstellen van klasgenoten die oke waren. Na twee uur werden ze met een hele hoop naar het dorp van Zaventem gebracht waar Melanie herenigd werd met haar klasgenoten. Niemand van de klas raakte gewond. Wel enkele leerkrachten en leerlingen van de andere klassen.

## Daniëlle

Daniëlle werkt reeds 22 jaar bij het bedrijf Aviapartner als Customer Service agent. Op die bewuste 22 maart 2016 was haar shift net begonnen. Na de eerste explosie dacht ze meteen aan een aanslag. Kort daarop een tweede explosie achter haar. Ze zat tussen de beide explosies gevangen maar durfde niet naar buiten te lopen omdat ze onmiddellijk dacht aan Bataclan in Parijs en bang was om neergeschoten te worden.

Op dat moment loop je voor je leven. Ze heeft zich kunnen verschuilen maar helaas heeft ze dingen gezien die haar blijven achtervolgen. Achteraf is ze te weten gekomen dat ze recht naar die derde bom was toegelopen die gelukkig niet ontploft is. Ze heeft ontzettend veel geluk gehad die dag.

Ze had verschrikkelijke oorpijn van de knallen. Za was in shock gegaan waardoor ze opgevangen werd door de brandweer die dan heeft geregeld dat ze via een ziekenwagen naar Neder-Over-Heembeek werd overgebracht voor verzorging.

Gelukkig heeft ze slechts gehoorverlies opgelopen. He zal nog wat tijd kosten om de gruwelijke ervaring te verwerken.

Daniëlle maakte in 1994 zelf nog deel uit van het Emergency Care Team van Brussel Airport (dat werd opgeleid door de mensen van het Rode Kruis) en ze kende dus het scenario. Het was raar voor Daniëlle om deze ervaring nu zelf als slachtoffer mee te maken.

## Walter

Walter Benjamin is Franstalig. Hij stond op een vlucht naar Israël te wachten om zijn moeder te bezoeken toen de aanslag gebeurde.

Hij is zwaar verminkt en verloor een been door de gruwelijke bomaanslag. Na de aanslag werd hij door verschillende mensen geholpen en die hebben ervoor gezorgd dat hij de aanslagen overleefde. Hij heeft nog steeds contact met 2 van de 3 mensen die hem gered hebben na de aanslagen.

Momenteel is hij nog steeds aan het revalideren.