Casus Meneer Prins

Jolien werkt als verzorgende op een afdeling kleinschalig wonen voor zorgvragers met een psychogeriatrische aandoening. Een van deze zorgvragers is meneer Prins (84 jaar).  Meneer Prins heeft vroeger een leidinggevend functie gehad in het leger. Meneer is getrouwd, zijn vrouw woont nog zelfstandig in hun huidige woning. Mevrouw bezoekt meneer dagelijks en voelt zich min of meer verplicht om dit te doen. Echtpaar heeft geen kinderen

Meneer heeft een combinatie van de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Meneer loopt met rollator maar die vergreet hij nogal eens en dan neemt het risico van valgevaar toe. Meneer is bijna iedere dag agressief. Dan smijt hij zijn bord door de huiskamer of slaat en schopt hij de andere zorgvragers of de zorgverleners.

De verzorgenden proberen hem dan rustig te krijgen en meneer te begeleiden naar zijn kamer om ‘af te koelen’ dit ook voor de veiligheid van ander bewoners maar dit werkt vaak maar even.

Het is ook al een keer gebeurd dat meneer buiten met zijn vrouw liep en naar een voorbijgangster spuugde. Toen zij boos reageerde, schopte hij haar tegen haar scheenbeen, waardoor ze viel. Volgens mevrouw Prins heeft dit niets te maken met dementie. Meneer is altijd zo geweest. Hij heeft een kort lontje en vindt dat er overdreven wordt gereageerd op meneer.

Jolien vindt dat het zo niet langer kan. Ze besluit in overleg met collega's dat het de hoogste tijd is om andere disciplines in te schakelen.