Wij zijn hier bij elkaar gekomen om de struikelsteen te onthullen voor Judith Mendes da Costa, geboren in Amsterdam op 25 augustus 1895. Als Dominicanesse kloosterling heeft zij hier gewoond en rondgelopen in de ruimtes waar wij ons nu bevinden.

Haar levensverhaal zal straks verteld worden door monseigneur Hamans en daaraan voorafgaand zal de Dr Theo Salemink met ons spreken over de relatie tussen katholieken en joden rond de Tweede Wereldoorlog.

Aan mij de eer om namens de stichting Struikelstenen de Bilt de sfeer en achtergronden te schetsen van de omgeving waarin wij ons bevinden en een kort overzicht van het ontstaan van Berg en Bosch te geven.

Als we kijken naar de historie van Berg en Bosch dan zie ik in de periode 1920-1960 drie verhaallijnen samenkomen. Het eerste verhaal is dat van de tuberculose en de tuberculosebestrijding in Nederland, het tweede is dat van positie van de katholieke kerk en het derde is het levensverhaal van Willem Bronkhorst.

Het is nu voor ons lastig voor te stellen maar vóór 1950 was sterfte door een infectieziekte de meest voorkomende doodsoorzaak. Tuberculose veroorzaakte veel sterfte en was een groot volksgezondheidsprobleem. Antibiotica waren er nog niet en de patiënten werden behandeld met rust, goed eten, frisse lucht en zonlicht. Dat was de basisgedachte van waaruit de sanatoria ontstonden.

Het tweede verhaal is dat van de positie van de katholieke kerk in de eerste helft van de vorige eeuw. Een grote bevolkingsgroep, bezig zich te emanciperen en een maatschappelijke positie te verwerven, met een krachtig organisatorisch kader en een grote religieuze gedrevenheid om de kwetsbare medemens te helpen en zo bij te dragen aan een betere wereld.

In 1920 richt de Rooms Katholieke Werklieden Bond een sanatorium op voor tuberculosebestrijding en zet daarvoor een aantal houten barakken neer op het terrein van het Landgoed Berg en Bosch in **Apeldoorn**. Geneesheer-directeur wordt Willem Bronkhorst, 32 jaar oud. Bronkhorst gaat voortvarend te werk en komt voor de ziekenzorg tot samenwerking met de zusters Dominicanessen van de Congregatie van de heilige Catharina van Siena. Andere katholieke partijen krijgt hij zover om in 1933 een nieuw sanatorium hier in de bossen van Bilthoven te openen.

De naam Berg en Bosch verhuist mee.

De zusters Dominicanessen krijgen een eigen klooster met kapel.

Bronkhorst drukt sterk zijn stempel op het sanatorium, doet onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en introduceert ook longoperaties waarvoor hij de samenwerking zoekt met andere specialisten, voor die tijd heel bijzonder. In 1948 wordt hij tot hoogleraar longziekten aan de Rijksuniversiteit Utrecht benoemd, een kroon op zijn loopbaan.

In die naoorlogse jaren is het met de sanatoria echter snel gedaan. Door de komst van antibiotica kan een tuberculose infectie voortaan heel effectief medicamenteus worden behandeld en is langdurig kuren zinloos geworden. Voor de sanatoria heeft dit natuurlijk grote gevolgen. Vele sluiten in de jaren vijftig de deuren en andere, waaronder Berg en Bosch, transformeren tot algemeen ziekenhuis. In 1962 wordt sanatorium Berg en Bosch omgedoopt in Ziekenhuis Berg en Bosch met onder meer een operatiekamercomplex en een kraamafdeling.

De tijden veranderen: in 1972 verlaat de laatste Dominicanes ziekenhuis en het klooster. Berg en Bosch kan het uiteindelijk als zelfstandig ziekenhuis niet bolwerken en gaat in 1992 failliet, tot groot verdriet van personeel en omwonenden.

Daarna wordt het omgevormd tot het medisch bedrijventerrein dat het nu is en plaats biedt aan tientallen medische en paramedische instituten.

Bronkhorst is in 1960 overleden, hier in het toenmalig ziekenhuis. Na zijn dood wordt de toegangsweg naar het ziekenhuis naar hem vernoemd: de Professor Bronkhorstlaan.

Voor deze voordracht heb ik gebruik kunnen maken van het fotoarchief van de plaatselijke historische kring waarvoor mijn dank. Ik vond een ware schat aan beeldmateriaal. Met een selectie uit dit beeldarchief hoop ik de sfeer te kunnen weergeven van de jaren dertig en veertig.

De opvatting is dat genezing van een tuberculosepatiënt bevorderd wordt door bedrust, goede voeding, veel zonlicht en frisse boslucht. Daarvoor worden deze lighallen gebouwd. De patiënten liggen hier maanden tot soms jaren. emiddelde opnameduur 11 maanden. Dokter Bronkhorst houdt hier een wakend oog op hen.

Het Rijke Roomse leven wordt hier mooi verbeeld: de aartsbisschop Jansen komt in 1933 aan om het nieuwe sanatorium te openen. Hij wordt begroet door Bronkhorst. De bestuurders, de aartsbisschop ( ontspannen met een sigaar in de hand) en Bronkhorst poseren hier voor de ingang van het klooster, precies de plaats waar wij zo dadelijk de struikelsteen gaan onthullen.

Katholieke rituelen nemen een belangrijke plaats in, niet in het minst door de aanwezigheid van een grote schare Dominicanessen, zo’n 70 in aantal. Zij zetten zich in voor de ziekenzorg maar hebben ook andere essentiële taken. Hier ziet u hen aan het werk. Op het laboratorium voor bloed- en urineonderzoek en voor microbiologisch onderzoek. Ook op de operatiekamer en op de radiologieafdeling zijn zij onmisbaar.

Al met al is de sanatoriumgemeenschap een bonte mengeling van mensen; patiënten, dokters, religieuze verzorgenden, leken-verzorgers, ondersteunend en dienstverlenend personeel. Een wereld waarin ziekte en sterfte centraal staan maar waar ook aandacht is voor afleiding en gezelligheid. Het is duidelijk dat de zusters Dominicanessen de spil vormen van het sanatorium en zuster Judith is een van hen. Hier zien we haar op een foto uit 1942.

Naast het werk is er voor de zusters natuurlijk het kloosterleven waarin contemplatie en gebed een belangrijke rol spelen. In de gebedsruimte waar wij ons nu bevinden heeft ook Judith Mendes da Costa vele uren doorgebracht.

Ik ga met u nog even terug naar het hoofdgebouw omdat ik in het archief een toch wel bijzondere foto tegenkwam.

Een opname van een Engelse jeep met een ontspannen ogende chauffeur en drie Duitse soldaten. Duidelijk voor de ingang van het hoofdgebouw. We kunnen aannemen dat deze foto op 7 mei 1945 gemaakt, twee dagen na de capitulatie en dat binnen wordt gesproken over de ontwapening van de Duitse soldaten. Dat is kennelijk nog niet gebeurd want de linker soldaat heeft nog een wapen in zijn hand. De drie soldaten maken een ontspannen indruk, in ieder geval poseren ze gewillig voor de foto. Blij dat de oorlog afgelopen is, vraag je je af? Blij dat ze naar huis kunnen? Wat zullen ze allemaal hebben meegemaakt en wat hebben zij misschien ook misdaan?

De oorlog was ook hier in Berg en Bosch duidelijk aanwezig. Judith Mendes da Costa is daar een onschuldig slachtoffer van geworden.

Inlichtingen verzocht omtrent mevrouw Judith Mendes dan Costa geboren in Amsterdam wonende in Bilthoven Rooms Katholiek van Joodse afkomst religieuse.

Op 2 februari 44 weggevoerd in religieuze kleding -wit habijt en zwarte mantel, via Utrecht naar Amsterdam vandaar naar Westerbork en op 25 februari in burgerkleding met transport verder vervoerd, misschien naar Theresienstadt ? Ieder die inlichtingen kan geven omtrent haar lot en verblijf wordt vriendelijk verzocht deze te doen toekomen aan de algemene overste der zusters Dominicanessen Huizen Bijdorp te Voorschoten.

Laudare : God lof toezingen

Benedicere : allen tot zegen zijn

Praedicare : verkondiging van het evangelie

o.p. : orde der predikers

Behandelcentrum Wier biedt zorg voor patiënten met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische of gedragsproblemen. Na hun behandeling in Wier stromen zij door naar de reguliere gehandicaptenzorg of begeleid wonen.