# Casus uit de praktijk: ‘het verborgen ik’

Voordat mevrouw Nitsche in het ziekenhuis werd opgenomen met een gebroken heup, was zij volledig mobiel en at en dronk ze zelfstandig. Het spreken ging redelijk, mevrouw verkeerde in de fase van ‘het verdwaalde ik’. Haar situatie veranderde als gevolg van de ziekenhuisopname. De verschijnselen van dementie zijn toegenomen en mevrouw Nitsche is in het stadium van ‘het verborgen ik’ beland.

Na de opname herstelt mevrouw moeizaam. Eten en drinken lukt niet meer zelfstandig, ze is incontinent voor faeces en urine. Transfers zijn lastig. Mevrouw heeft een afasie (taalstoornis) ontwikkeld en kan zich niet meer uitdrukken door middel van taal. Instructies lijkt ze niet goed te begrijpen.

Mevrouw Nitsche reageert met het vastgrijpen en vasthouden van spullen, de handen van verzorgenden, lakens, servet etc. Ze is immobiel en wordt per rolstoel vervoerd. Ze kan niet goed staan. Ze wordt volledig verzorgd op bed.

Mevrouw oogt heel snel moe en lijkt pijnklachten te hebben. Bij de verzorging houdt ze zich heel stijf en ze kreunt, soms geeft ze een tik of knijpt ze in een arm. Ze ziet eruit als een zielig vogeltje, onderuitgezakt in een stoel of met grote ogen voor zich uitstarend liggend in bed.