**Verklaring van dhr. J. Schaake, opgenomen in april 1946, door het Hoofd van de Afdeling Inlichtingen van het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen   
van Het Nederlandsche Roode Kruis***.*

*“Ik ben gearresteerd op 24 augustus ’44 te Amsterdam en op transport gesteld naar Amersfoort. Op 11 October ’44 werden wij getransporteerd naar Neuengamme en vandaar verder op 19 October ’44 naar Wedel. Aldaar werd ik te werk gesteld bij een commando, die een tankgracht moest graven. Na 14 dagen werd ik aangesteld als blok-oudste in het kamp en weer 2 dagen later werd ik , niettegenstaande protesten, tot Häftlingersartzt benoemd door de S.S. Er waren geen geneesmiddelen voorradig en ook sanitair was niet te vinden. Er werkten nog meer artsen in dit kamp, waaronder 2 Fransen en nog een Hollander. Daar verplegend personeel niet werd aangesteld moesten wij het werk alleen doen”.*

*“In dit kamp is het gebeurd, dat er 300 Puttenaren het leven bij verloren, hetgeen voornamelijk het gevolg was van dysenterie en uitputting. Een lijst had ik hier van aangelegd, doch deze werd mij in Neuengamme door de S.S. afgenomen als gevolg van het verraad door een zekere ------ (naam om privacyredenen weggelaten) , die inmiddels ook overleden is. Tot 28 November 1944 ben ik hier werkzaam geweest. De gezonden [sic] werden getransporteerd naar Meppen en dokter ----- en ik gingen met 300 zieken naar Spaldingstrasse (Hamburg). Gezien de gedragingen van dokter ----- tijdens dit transport, werd deze afgezet als arts en bleef ik als enige Hollander over”.*

*“De ligging en verpleging was hier vrij behoorlijk. Elke week moest ik één keer naar Neuengamme om de doden af te leveren en tevens werd bij dit bezoek de dodenregisters gecontroleerd. Hier heb ik medegemaakt, dat diverse capo’s de gouden bruggen en kronen uit de monden der overledenen sloopten. Om deze misdaden te camoufleren hebben zij diverse bladen uit het dodenregister gescheurd, met gevolg, dat er verscheiden personen nog vermist zijn en daarom niet geregistreerd staan”.*

*“Tot 28 Januari 1945 ben ik in Spaldingstrasse geweest en werd daarna Lagerarzt in Dessauer-Ufer. Wedel was hierbij nog een paradijs. De bevolking van dit kamp bestond voornamelijk uit mensen afkomstig uit de kampen Fuhlsbüttel en Sandborstel. De hygiëne liet hier veel te wensen over. Geneesmiddelen en verband waren ten enenmale zoek. Ook hier zijn veel Hollanders om het leven gekomen als gevolg van mishandeling, dysenterie, uitputting en vlektyfus. De Franse dokter, wiens naam ik vergeten heb weigerde de tyfus patiënten te behandelen uit angst zelf daarmede gestraft te worden, zodoende moest ik alles alleen doen”.*

*“Op een bepaalde dag, wanneer weet ik niet, werd mij door de S.S. bevolen om 25 man uit het revier te halen, die dan bij een commando zouden worden ingedeeld. Daar ik dit halsstarrig weigerde te doen, werd ik afgezet als arts en op transport gesteld naar Neuengamme. Hier werd ik ingezet als begeleidend arts, bij transporten naar Buchenwald, Celle en Bergen-Belsen. De meeste van deze slachtoffers waren muzelmannen. In de respectievelijke kampen werden zij, het zij in de gaskamers of door mishandeling om het leven gebracht, terwijl de rest door uitputting stierf. Bij een der transporten, waarbij wij een rivier over moesten, zag ik dat de S.S. een vrachtwagen met Muzelmannen een pont hadden doen afrijden met het gevolg, dat alle inzittenden verdronken”.*

*“Op 21 of 22 maart 1945 heb ik ook nog gezien dat een sleepschip genaamd Bertha, volgepropt werd met 1500 á 1600 man, die naar ik later hoorde, allen om het leven zijn gekomen en in het massagraf zijn begraven, maar waar weet ik op het moment niet. Ook hier waren Hollanders onder”.*

*“Op 10 April 1945 moest ik met een transport naar Buchenwald; daar kwam ik ’s-nachts om 2 uur aan, terwijl wij s‘-morgens bevrijd werden door de Amerikanen. Om Buchenwald te ontlasten, werden wij weer weggezonden onder geleide van Amerikaanse soldaten, in de richting van Bergen-Belsen, waar wij, aldaar aangekomen, wederom door de Duitsers werden gevangen genomen. Ik vervoegde mij toen direct in het revier in Bergen-Belsen en toen ik later terugkwam op de plaats waar de wagens gestaan hadden, bleek dat het gehele transport op last van de S.S. door de Hongaren waren neergeschoten. 4 dagen later werden wij door de Engelsen in Bergen-Belsen bevrijd”.*

Aldus naar waarheid opgesteld,

*J. Schaake*

**Toelichting Mary Pieterse-Schaake, kleindochter van Jacob:**  
In een blad genaamd “Reveille” werden, na de bevrijding, blijkbaar namen vermeld van personen van wie men vermoedde dat zij in deze kampen waren omgekomen. Hij was dus verzocht om te kijken of hij, naast de namen die hij zichzelf herinnerde, ook die namen herkende als patiënten of als personen die daar waren overleden. In een brief aan het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen vermeldt hij inderdaad enkele van deze namen (om privacyredenen hier niet genoemd). Soms zelfs met de concentratiekamp nummers erbij. Daarna voegt hij nog verdere informatie toe. Hij vervolgt met:

“*Of U deze nummers in een ander register dan dat van Nordhausen zult aantreffen betwijfel ik daar het mij bekend is dat een transport Nordhausers in een Rhein-Herne schip geladen zijn geweest. Men heeft de luiken op de ruimen gedaan en afgesloten en de mensen aan de verstikkingsdood prijs gegeven. Dit schip heette Bertha, waar het thuishoorde is mij niet bekend.   
Verder moet ik U melden dat van mijn transport dato 11 april ’45, bestaande uit 3 vrachtwagens van Neuengamme naar Celle doch in Bergen-Belsen terecht gekomen, één vrachtauto, de laatste, moedwillig de Elbe werd ingereden en met ongeveer 35 inzittenden de diepte is ingegaan. De plaats van overgang is mij niet bekend. Wel heb ik de naam gelezen van de motorsleepboot die de pont ter zijde naar de andere oever sleepte; deze sleepboot heette “Flora”.   
En zo heb ik meerdere gevallen medegemaakt, maar daarover later. Ik ben nu te vermoeid om meer te schrijven. Ik schrijf al veel te veel iedere dag terwijl ik van de dokter plat te bed moet liggen. Schoonschrift kunt ge van mij niet verlangen want ik schrijf vanuit mijn bed.* “, aldus Jacob Schaake

**Toelichting-2 Mary Pieterse-Schaake, kleindochter van Jacob:**In zijn eerste brief aan het A.B.C. waarin hij toezegt mee te willen werken met het verschaffen van informatie over de concentratiekampen, begint hij met het benadrukken van iets dat hem zeer na aan het hart ligt. Hij benadrukt het volgende:

*“En nu moet ik u nog even verder inlichten.  
In Wedel werd ik door de kommandant aldaar op last van Neuengamme tot arts gepromoveerd, niettegenstaande men aldaar uit de bescheiden heeft kunnen opnemen dat ik cargadoor van mijn beroep ben. Waaraan ik die promotie te danken had, was n.l. omdat ik goed voor de mensen was en hen, wat niets minder dan mijn christenplicht was, zo liefderijk verzorgde. Toen er enteritis in het kamp was uitgebroken, toen weigerde sommige doktoren, waaronder ook een landgenoot van ons, deze stumperds te helpen uit vrees voor zelfbesmetting. Er moest toen opgetreden en gehandeld worden en dat heb ik gedaan, gelukkig met succes, mijn werk werd gezegend en toen daar waargenomen werd, heeft men de falende artsen uit hun werk gezet en werd ik als kamparts aangesteld. Hoe ik mijn bezwaren ook kenbaar maakte, het hielp niets. Men ging zelfs zo ver mij te dreigen met de paal en het beruchte koord. Ik heb toen met mijn landgenoten scheepsraad gehouden en deze adviseerden mij het doktersbaantje te aanvaarden, zij zouden daar dan mede door gediend zijn. Aldus aanvaardde ik deze job en meen dit naar behoren te hebben volbracht. In ieder geval ik zocht onmiddellijk contact met een echte arts om mij behulpzaam te zijn. Vanaf dat moment werd ik diplomaat. Ik liet hem de heelkunde over en nam zelf de administratie waar.*

*Nog heel veel zou ik kunnen opsommen doch wens U daarmede niet te vervelen. De hoofdzaak is; ik heb veel voor onze jongens kunnen doen en daarmede ben ik tevredengesteld. Ik moest U dit even opsommen, omdat straks, bij het in verbinding komen, vele mensen waarmede ik reeds correspondeer over Dr. Schaake zullen spreken of schrijven en dit nog uit gewoonte plachten te doen. Dus niet dat ik mij die titel onrechtmatig toe-eigen.”,* aldus Jacob Schaake*.*

**Toelichting-3 Mary Pieterse-Schaake, kleindochter van Jacob:**In de ziekenbarakken van de kampen had hij zoveel mogelijk zijn landgenoten bijgestaan. Vaak was hem door een doodzieke gevangene gevraagd om, bij diens eventuele overlijden, contact op te nemen met de vrouw van de gevangene/patiënt. Mits hij, Jacob Schaake, natuurlijk zelf de verschrikkingen van het kamp zou overleven. In enkele gevallen heeft hij inderdaad na de bevrijding contact opgenomen met de weduwe.

Jacob Schaake was met longtuberculose uit Neuengamme gekomen en heeft lang moeten revalideren. Zelfs vanuit het “Haags Noodsanatorium” in Scheveningen onderhield hij, plichtsgetrouw, zijn correspondentie met het A.B.C. Vanuit het sanatorium schrijft hij op 2eKerstdag 1946 dan ook het volgende aan het Afwikkelingsbureau, aldus Mary Pieterse-Schaake.

*“….Ik heb in Reveille vele gezochte personen thuis kunnen brengen doch de laatste 3 maanden dat ik hier vertoef en in gipsverband lig, valt mij het schrijven zeer moeilijk en daarom verzoek ik U, indien U prijs stelt op nadere inlichtingen, iemand van Uw bureau tot mij te zenden om hem alle gewenste inlichtingen te verstrekken. U kunt iedere dag van de Directie toestemming verkrijgen mij te mogen bezoeken tot het verstrekken van inlichtingen over ex politieke gevangenen.”,* aldus Jacob Schaake.

**P.S. van Mary Pieterse-Schaake (kleindochter***)*

Het was één klein zinnetje dat mij op het spoor zou zetten van de brieven van mijn grootvader Jacob Schaake aan het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen. Een paar jaar geleden keek ik weer eens op de naam Jacob Schaake in Google. Daar verscheen tot mijn verbazing een opvallend zinnetje *“Jacob Schaake, voor de oorlog cargadoor van beroep, was in Neuengamme tewerkgesteld als arts… “.* Dat was precies hetzelfde als ik eind jaren 50 mijn ouders had horen vertellen.

Die zin kwam uit een boek genaamd “Rijpstra’s ”Ondergang” geschreven door Arend Hulshof. Ik las het boek, een verhaal over de overgrootvader van de schrijver en nam vervolgens contact op met de heer Hulshof. Hij vertelde mij over de brieven die mijn grootvader na de bevrijding aan het Rode Kruis had geschreven. De kopieën van die brieven heb ik toen ook van het Rode Kruis Oorlogsarchief ontvangen.

De cirkel was nu rond.

Jacob Schaake overleed in 1952, volgens zijn arts door “het eten van ongeschilde appels..”

Volgens mijn ouders wel degelijk mede door de gevolgen van “het Kamp”.   
 *Januari 2025*