Verslag Nada Laaboudi

De afgelopen weken voor de kerst vakantie zat ik in de ambitieclub die werd geleid door meester Peter. Dit is een club op onze school waar we alvast kleine stapjes proberen te doen naar het beroep dat we willen worden.

Er waren ook twee jongens genaamd: Mohammed Eid en Nadime. Zij wilden piloot worden. Maar ik wil chirurg worden. Niet zomaar een chirurg, ik wil oncologisch kinderchirurg worden. Dat betekent dat je kinderen met kanker opereert.

Ik wil graag chirurg worden omdat ik het leuk vind om mensen te helpen. Ik heb er ook ervaring mee omdat mijn broertje werd geopereerd aan zijn hart toen hij nog een baby was. Hij heeft het gelukkig gered.

Maar later besefte ik dat er nog veel meer kinderen zijn die ook hulp nodig hebben. Toen wilde ik nog geen oncologisch chirurg worden. Maar dat kwam later toen ik meer over die ziekte begon te leren.

Nu wil ik oncologisch kinderchirurg worden. Maar er zijn nog veel meer andere soorten chirurgen zo zou ik bijvoorbeeld vaatchirurg kunnen worden die opereert mensen met een ziekte in het bloed maar misschien wil ik later wel longchirurg worden die opereert mensen met een ziekte in of rond hun longen. Er zijn nog veel meer andere soorten chirurgen maar dat zijn er te veel om op te noemen in ieder geval wil ik een chirurg worden die met kinderen werkt.

De eerste week moesten we een verslag schrijven over het beroep dat we willen worden. Ik heb toen geschreven over chirurgie. Dat ging over plastische en cosmetische chirurgie. We moesten na het verslag ook een mindmap maken. In mijn mindmap had ik heel veel geschreven over chirurgie, bijvoorbeeld over wat voor soort chirurgen er zijn. En ook over alle opleidingen die je moet doen om chirurg te worden.

Plastische chirurgie is om iemand met een litteken bijvoorbeeld weer normaal te laten lijken. Cosmetische chirurgie is om iemand mooier te maken bijvoorbeeld door diegene een rechtere neus of dikkere lippen te geven.

Bij de tweede week moesten we een brief schrijven naar iemand die dat beroep beoefent. De jongens hebben het naar een piloot gestuurd genaamd Ronald van Gent.

Mijn verzoek heb ik gestuurd naar een chirurg genaamd prof. Marc Wijnen. Ik heb in die brief geschreven waarom ik chirurg wil worden. Daarbij zaten twee wensen. In de eerste vroeg ik of ik langs mocht komen naar het ziekenhuis. In de tweede vroeg ik of ik ook een interview mocht houden. Gelukkig heeft de chirurg beantwoord met een “**Ja**”.

Hij is hoofd chirurgie in het Prinses Maxima Centrum. Hij werkt al twintig jaar als chirurg en heeft in al die jaren ongeveer 10.000 keer geopereerd. Hij werkt 10 uur per dag en heeft maar 6 weken in het hele jaar vakantie. Hij vertelde ook dat zijn langste operatie ooit 17 uur duurde. Hij vertelde ook iets over de patiënten hij vertelde dat er per jaar ongeveer 600 kinderen komen maar dat er maar 60 blijven slapen. Het grootste nadeel aan zijn werk vind hij dat het soms niet lukt om een kind beter te maken. Maar het grootste voordeel is volgens hem dat je heel blij word als een operatie goed lukt. We kregen van hem ook te horen over zijn salaris hij krijgt ongeveer 200.000 euro per maand maar de helft gaat helaas naar belasting. De laatste 2 dingen die hij vertelde gingen over het personeel in de operatie kamer en de opleidingen die hij heeft gedaan. Hij vertelde dat er in de operatie kamer 2 of 3 mensen zijn die zorgen voor verdoving, 2 of 3 mensen die de chirurgen helpen en 2 of 3 chirurgen. Over zijn opleiding vertelde hij het volgende je moet eerst 6 jaar VWO doen dan 7 jaar geneeskunde daarna 6 jaar chirurgie en ten slotte 2 jaar kinderchirurgie.

In de derde week mocht ik op bezoek komen in het “Prinses Maxima Centrum”. Ze behandelen daar kinderen met kanker. Het is eigenlijk een soort afdeling van het “Wilhelmina kinderziekenhuis”. Het “Prinses Maxima Centrum” is groter dan het “Wilhelmina kinderziekenhuis”. Er zit wel een brug tussen de twee gebouwen.

Op 18 mei 2018 kwamen er de eerste patiënten. Het personeel zorgt er voor dat de kinderen dingen kunnen doen die ze thuis ook normaal deden. Dat noemen ze “ontwikkelingsgerichte zorg”. Het Prinses Maxima Centrum begon als eigen organisatie met het verlenen van zorg aan kinderen met bepaalde vormen van kanker in het najaar van 2014. Dat gebeurde vanaf eigen afdelingen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. In 2016 startten ze met research onder de vlag van het Prinses Maxima Centrum. In 2016 begon ook de bouw van het centrum tegenover het WKZ in Utrecht.

Het was een heel groot gebouw en we mochten bijna alle kamers zien. In het “Princes Maxima Centrum” vind je: de creche, de school, de bibliotheek, een keuken waarin ouders zelf mogen koken, een game room voor de iets oudere kinderen, een onderzoekskamer waarin ze van alles kunnen leren over hun ziekte, een bouwplaats waar ze met dingen als lego kunnen spelen, een theater, een restaurant, een rustkamer waar ze zich even in kunnen terug trekken, een kamer waar ze muziek kunnen leren spelen, een ontvangst ruimte waar je naartoe kunt als je vragen hebt, een MRI-scan kamer om te oefenen, maar ze hebben ook een echte, een laboratorium waar ze onderzoek doen naar de ziekte kanker, kamers waar ouders en kinderen samen kunnen slapen en een speeltuin. Het ziekenhuis is erg mooi en rustig. Het personeel is erg vriendelijk. De koningin en het Nederlands elftal komen er ook vaak op bezoek om te kijken hoe met de kinderen gaat.

We hebben van de chirurg ook een cadeau gekregen en dat was een pakketje waar allemaal dingen in zaten die bij een kleine operatie horen, zoals een paar kleine maar scherpe mesjes, verband, een soort kleine tangetjes en operatiehandschoenen en een operatieschort. We gaven Marc Wijnen als dank een boekenbon.

En dat was het allemaal ik vond heel leuk om in dit clubje te mogen zitten en door dit clubje weet ik ook meer over het beroep zelf. Ik wil wel graag nog steeds chirurg worden en dat komt door de vele leuke dingen die ik in de paar weken over dit beroep heb geleerd.