**Programma wetenschappelijk referaat**

Dinsdag 16 januari 2018

van 16.00 - 16.45 uur presentatie referaat

van 16.45 - 17.00 uur inhoudelijke discussie

**Spreker: Mevrouw Cecile aan de Stegge, psychiatrisch verpleegkundige met een doctoraal in de westerse wijsbegeerte**

**Titel: “Huize Voorburg tijdens de Tweede Wereldoorlog: te grote gastvrijheid eist zijn tol”**

Tijdens de Tweede Wereldoorlog beleefde de Nederlandse psychiaters, en dus ook die in Huize Voorburg, een extreem zware tijd. Niet alleen eiste de Duitse bezetter op Voorburg al snel paviljoens op om deze voor andere dan medische doeleinden te gebruiken, ook dwong de Duitse bezetter negen gehele inrichtingen (met in totaal 7000 patiënten) uit de kuststrook van Nederland tot evacuatie naar het binnenland. In de zomer van 1942 kwam de psychiatrische inrichting St. Willibrord uit Heiloo naar Voorburg over met 153 mannelijke patiënten, in december 1942 volgden nog ruim 300 andere mannelijke evacuees uit Heiloo. Verplegend personeel en artsen kwamen mee. In januari 1945 kwamen daarnaast nog 490 vrouwelijke evacuees naar Voorburg: 240 patiënten vanuit het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort uit Bloemendaal en 250 vanuit Sancta Maria te Noordwijk werden opgevangen. In het begin kostte het Huize Voorburg enorm veel moeite om de keuken zodanig te laten functioneren dat men al die extra monden kon voeden. Kennelijk werkten ook de officiële instanties daarbij niet erg mee. De psychiaters uit de geëvacueerde instellingen diende klachten in, en de verhoudingen werden er dus niet beter op. Ernstiger was, dat de leefruimte van de patiënten zodanig ingeperkt was dat de mensen elkaar al snel aanstaken als er een besmettelijke ziekte uitbrak. De sterfte in de instelling liep sterk op. Ten tijde van de bevrijding van Vught in september 1944  was er sprake van zware gevechten op het terrein van Voorburg. En toen die achter de rug waren bleek de ellende nog niet voorbij: door ernstige gevechten elders in Brabant moest Voorburg wederom meer instellingen huisvesting verschaffen. Huize Boldershof uit Drunen en het St. Norbertusgesticht uit Elshout kwamen naar Voorburg met samen nog eens ruim 400 patiënten. Al met al was het bieden van ‘afgedwongen gastvrijheid’ aan maar liefst 1375 extra patiënten teveel voor de instelling.

In haar referaat zal Cecile aan de Stegge gedetailleerd op de situatie en de mortaliteit in Huize Voorburg ingaan. Ook zal zij bespreken welke psychiaters indertijd op Voorburg werkzaam waren en hoe dezen met de situatie omgingen.

Cecile aan de Steggeis een psychiatrisch verpleegkundige met een doctoraal in de westerse wijsbegeerte (Rijksuniversiteit Leiden, 1988). Op basis van deze ondergrond werkte zij ruim twintig jaar als beleidsadviseur in de (geestelijke) gezondheidszorg. Na een promotie op de ontwikkeling van de Nederlandse psychiatrische verpleegkunde aan de Universiteit Maastricht (2012) besloot ze de lotgevallen van de Nederlandse psychiatrie tijdens de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken. In 2017 publiceerde ze samen met Marco Gietema het boek *Vergeten Slachtoffers.  Psychiatrische inrichting De Willem Arntsz Hoeve in de Tweede Wereldoorlog*. Op 26 november 2017 gaf zij te Bern een lezing voor de *International Holocaust Remembrance Allliance* over de situatie in de Nederlandse psychiatrie tijdens de jaren 1940-1945, o,a. in Huize Voorburg.