**Paul Bush: Mijn verhaal**

Ik was een man van in de zestig, werkloos na 20 jaar bij hetzelfde bedrijf te hebben gewerkt en onlangs gescheiden na 17 jaar samen. Mijn vorige baan was in een omgeving met meerdere landen met Engels als voorkeurstaal. Mijn vrouw sprak perfect Engels. Mijn Nederlands was dus zeer beperkt, contacten vanuit het werk woonden allemaal in verschillende landen en nadat ik een aantal jaren daarvoor was gestopt met drinken, had ik weinig interesse in het leggen van sociale contacten door rond te hangen in bars. Maar als ik in Nederland wilde blijven, moest ik meer integreren in de lokale Hoorn-samenleving.

Ik volgde een cursus basis Nederlands en dat hielp wel een beetje, maar wat ik écht nodig had was de dagelijkse praktijk.

De UVW bood aan om te helpen en bracht mij uiteindelijk in contact met Hafsa Abdellaoui, sociaal werker bij Stichting Netwerk in Hoorn met verbindingen naar het wijkcentrum in Hoorn Kersenboogerd, waar ik woon.

Ik vond Hafsa intelligent, vriendelijk, enthousiast met een positieve instelling, een mooie glimlach en heel mooi.

'Is die laatste opmerking hier echt relevant, Paul?' hoor ik Hafsa vragen. Waarop ik zou antwoorden: 'Ja, omdat het mijn verhaal is.’

Hafsa ondervroeg mij over mijn voorkeuren en antipathieën, bracht mij in contact met een Taalmaatje (Jan Marsman) en liet de leider van poppodium Manifesto in Hoorn (Harry) contact met mij opnemen.

Na een gesprek met Harry kon ik daar terecht als vrijwilliger. Ik zou twee weekenden per maand beginnen bij de receptie en achter de bar om te kijken hoe het ging. Als alles goed zou gaan, kon ik verschillende aspecten van het werk bij Manifesto uitproberen, zoals voor de band zorgen, ervoor zorgen dat de cateraars wisten waar ze heen moesten en wat ze moesten voorbereiden et cetera. Mijn werkuren zouden indien nodig worden verhoogd.

Helaas werden de coronamaatregelen ingevoerd, net voor mijn eerste geplande werkdag. Ik sprak met Harry en hij heeft me verzekerd dat ik aan het werk kan gaan als we eenmaal weer mogen beginnen.

Door Jan is mijn Nederlands verbeterd, in zo verre dat ik het zelfvertrouwen heb gevonden om andere sociale contacten te leggen met Nederlanders, waardoor ik de Nederlandse taal ook meer kan oefenen.

Hafsa heeft dit hele proces met mij gevolgd en ik ben erg dankbaar voor haar inbreng om dit voor mij voor elkaar te krijgen. Ik ben nu op een betere plek dan toen ik mijn eerste gesprek met Hafsa had en dat komt grotendeels door haar. Beter dan dat kun je niet zeggen.

Dank je wel Hafsa.

Paul