**Robel (32) uit Eritrea: 'Ik zorg vanuit mijn hart'**

 Print deze pagina

**In 2015 vluchtte verpleegkundige Robel uit Eritrea naar Nederland, ontsnapt aan repressie en detentie. In Nederland begon hij weer vanaf nul, toch startte hij zonder twijfel opnieuw een opleiding in zijn geliefde vakgebied: de zorg. Robel is nu halverwege zijn opleiding tot verzorgende in de ouderenzorg, waar hij met heel zijn hart werkt. 'Ik noem mijn cliënten oma en opa. Ik meen het en ik voel het.'**

**Passie voor de zorg**

Van meet af aan was het Robel duidelijk wat voor toekomst hij in Nederland wilde: weer aan de slag in het vakgebied waarin hij jarenlang ervaring had: de zorg. Robel: 'In Eritrea deed ik mijn werk met passie. Mensen helpen en zo een verschil in hun leven kunnen maken, dat is waarom ik van de zorg houd. Na een jarenlang leven van lijden en arrestaties in Eritrea, wilde ik mijn ervaring en passie inzetten in het land dat me gelukkig een veilige haven bood.'

**Sneller integreren**

Zijn contactpersoon in de gemeente Haarlem hielp hem bij het vinden van een opleiding. Niet lang daarna startte Robel als leerling bij de eerste verzorgende-opleiding voor anderstaligen in Nederland. Een opleiding waar Robel werk en studie kon combineren. 'Deze opleiding heeft me snel van het ene uiterste naar het andere gebracht. Niet alleen kon ik zowel studeren en werken, ik kon op deze manier ook sneller integreren in de Nederlandse samenleving. Daar ben ik heel blij om.'

**Vanuit het hart**

Tijdens zijn dagelijkse werk geniet Robel van het warme en eerlijke contact met ouderen. 'Deze ouderen zijn heel belangrijk geweest voor de samenleving, zij hebben Nederland gemaakt. Daar ben ik dankbaar voor. Door het contact met mijn cliënten verbeterde mijn taal en leerde ik tegelijkertijd veel over de Nederlandse geschiedenis. Voor hen werk ik vanuit mijn hart. Sommige cliënten noem ik dan ook oma of opa. Ik meen het en ik voel het zo.'

**Corona-afdeling**

Ook de huidige coronacrisis heeft geen invloed op de manier waarop Robel werkt. De eerste weken was hij wel een beetje bezorgd, nu is het onderdeel van zijn werk geworden. 'Zo heb ik een paar weken op een speciale corona-afdeling gewerkt. Natuurlijk was ik wel een beetje gespannen, maar ik wilde wel mijn verantwoordelijkheid nemen en de patiënten en mijn collega’s helpen.'

**Zijn plek gevonden**

Door zijn opleiding en inzet, leerde Robel hoe hij als nieuwkomer op eigen benen kan staan en vond hij al snel een eigen plek in de Nederlandse samenleving. 'Als ik niet zelf actief had gezocht en rondgevraagd, zou ik deze kans niet hebben gehad. Er liggen veel kansen voor vluchtelingen. Alleen door het leren van de Nederlandse taal en het contact met Nederlanders, kunnen we ook daadwerkelijk goed integreren.'