**Voetbal helpt bij een nieuwe start**

Werken bij voetbalclubs brengt ex-gedetineerden terug in de maatschappij

**Jules Rasoelbaks heeft een lange weg afgelegd naar herstel. De 48-jarige Nederlander maakt gebruik van voetbal, persoonlijke ervaringen met het rechtssysteem en zijn sociale talent om voormalig gedetineerden te begeleiden naar een nieuw bestaan.**

De UEFA respect campagne #EqualGame richt zich elke maand op een specifiek voetbalverhaal uit een van de 55 aangesloten voetbalfederaties. Elk van deze verhalen is een voorbeeld van hoe voetbal inclusie, toegankelijkheid en diversiteit bevordert. Hoe handicap, religie, seksualiteit, etniciteit en sociale achtergrond geen belemmering mogen vormen voor het spelen en beleven van voetbal.

"Ik kan goed met mensen omgaan, vind het gemakkelijk om met hen in contact te komen", zegt Jules Rasoelbaks - coördinator bij De Hoop ggz, een zorginstelling in Dordrecht die mensen met een drugsverslaving of geestelijke gezondheidskwestie helpt bij hun re-integratie in de maatschappij.

In een van zijn projecten werkt Jules nauw samen met Eerste Divisieclub FC Dordrecht. Samen met de club helpt hij ex-gedetineerden om werkervaring op te doen als onderhoudsman of gastheer en steward tijdens wedstrijddagen. "Ik ben een emotioneel persoon en vanaf het eerste moment heb ik gemerkt dat we bij de club horen. Het is een warme familieclub. Wij zijn een van hen, en zo zien zij dat ook."

Het uiteindelijke doel is dat ze zich ontwikkelen, zodat ze op termijn mogelijk kunnen doorgroeien naar een betaalde baan. "Je kunt niet zomaar naar iemand op straat lopen en zeggen: 'Hé, jij moet me helpen'," zegt Rasoelbaks - een goedlachse man, maar zeer serieus en oprecht als het op zijn geloof en werk aankomt.

Hij spreekt met enthousiasme over de initiatieven die De Hoop onderneemt bij de voetbalclub.
"FC Dordrecht heeft ons omarmd", legt hij uit. "Om zo samen te werken met waardering en erkenning, dat geeft iedereen gewoon een goed gevoel."

Rasoelbaks weet als geen ander hoe moeilijk het is om een nieuwe start te maken. Hij werd zeven keer tot een gevangenisstraf veroordeeld en was 22 jaar lang verslaafd aan drugs. Hij is nu bijna tien jaar clean en werkt bij de organisatie waar hij destijds, met hulp van zijn geloof, van de drugs is afgekickt. Zijn werk bij De Hoop omschrijft hij zelf als: ‘bruggenbouwer, bondgenoot en belangenbehartiger.’

"Ik heb geleerd dat mijn grootste wapen mijn mond is door te durven praten over de dingen waar ik over denk, over wat er gaande is, over hoe ik me voel," zegt hij. "Het gaat ook om het tonen van je kwetsbaarheden, zelfs als rolmodel."

Voetbal heeft altijd een prominente rol in het leven van Rasoelbaks gespeeld. "Ik was best goed in voetbal, ik had talent". Hij ziet ook de krachtige rol die de sport kan spelen in
re-integratieprocessen. "Elke maand hebben we een voetbaltoernooi in het zorgcentrum, waar de jongens hun energie kwijt kunnen. Het geeft ze wat tijd om te ontspannen en even weg te zijn van de therapie", legt hij uit. “Iedereen speelt samen, inclusief medewerkers, dat creëert samenhorigheid - en dat toont de kracht van voetbal."

Het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid steunt het initiatief van De Hoop. Binnen hun programma ‘Werk via Sport’, zoeken zij actief de samenwerking met organisaties in de sportwereld voor de re-integratie van gedetineerden in de samenleving. Momenteel hebben 54 deelnemers via dit project werk gevonden. Maar liefst 35 amateur en professionele clubs, waaronder FC Dordrecht, zijn betrokken bij het project.

"‘Werk via Sport’ beschouwt dit als een win-winsituatie," benadrukt Gerko Brink, die het project leidt. "De samenwerking met de clubs is opgezet om een innovatieve en duurzame aanpak te creëren om de gedetineerden te helpen bij het vinden van een werkplek." Deze aanpak is volgens Brink gebaseerd op drie pilaren: vrijwilligerswerk en dagbesteding bij amateurclubs, werk in en rond stadions van betaalde voetbalclubs en deelname in bestaande re-integratie projecten van betaald voetbal clubs.

"De belangrijkste succesfactor is echter het nieuwe sociale netwerk voor een gedetineerde", voegt hij eraan toe. "Een voetbalclub is vaak een warm nest, een ´schoon´ sociaal netwerk en een omgeving die gedetineerden het gevoel geeft ergens bij horen."