**Kastelen Brabant - Oosterhout - De Blauwe Camer (LB) [Internet-web-browser.svg](http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Internet-web-browser.svg)**[**51° 39' NB, 4° 53' OL**](http://www.nsesoftware.nl/wiki/maps.asp?params=51_38_30_N_4_52_32_E_type:landmark_zoom:16_region:NL&pagename=De_Blauwe_Camer)

* Kasteel **De Blauwe Camer** ([norbertinessen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Premonstratenzers)[klooster](http://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_(gebouw)) Sint Catharinadal) ligt in [Noord-Brabant](http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant) aan de noordoostzijde van [Oosterhout](http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterhout_(Noord-Brabant)) aan de Kloosterdreef.
* Het kasteel ontstond omstreeks het jaar 1400. In het begin van de vijftiende eeuw kwam het slotje in handen van de Johannieter-ridders. In 1647 betrokken de nonnen het gebouw en werd het een klooster.
* Het waren zeven jonge vrouwen in Vroenhout bij [Wouw](http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouw_(plaats)) - zusjes van elkaar - die in [1271](http://nl.wikipedia.org/wiki/1271) de basis gevormd hebben van de nu nog bestaande Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal te Oosterhout.
* Zij wilden samen een eigen levenswijze opbouwen in de geest van de Norbertijner Orde, waarin ook vrouwenkloosters waren.
* Deze norbertinessen vormen nu, hun verhuizingen daargelaten, met de norbertijnerabdij van [Berne](http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Berne) de oudste nog bestaande kloostergemeenschap in Nederland.
* Volgens een van de geschiedenisschrijvers is hun Vader Servatius, genoemd van [Breda](http://nl.wikipedia.org/wiki/Breda), daarom namens zijn dochters naar Laon in Frankrijk, naar een generaal kapittel van de norbertijner orde gereisd, om daar de officiële instemming te verkrijgen.
* Het is hem gelukt, getuige de charter van 9 oktober [1271](http://nl.wikipedia.org/wiki/1271), die nog in het bezit is van Sint-Catharinadal. Alzo luidt een van de stichtingsverhalen.
* Maar de zusters moesten reeds in het jaar [1288](http://nl.wikipedia.org/wiki/1288) de nadelige gevolgen van de z.g. [Sint-Aagthenvloed](http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Aagthenvloed) ervaren, en wel zo dat ze in [1295](http://nl.wikipedia.org/wiki/1295) hebben besloten om naar Breda te verhuizen.
* Gelukkig kregen de zusters alle hulp van De Heer van Breda, [Arnoud van Leuven](http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnoud_van_Leuven) en zijn echtgenote Elisabeth.
* Maar ook andere vrienden hielpen waar dit nodig was.
* In [1308](http://nl.wikipedia.org/wiki/1308) konden de zusters reeds een klein, precies aangepast onderkomen betrekken.
* De gemeenschap werd bestuurd door een priorin, gekozen uit de eigen groep.
* Voor het beheer van de tijdelijke goederen, het contact met de Norbertijner Orde, maar vooral voor de ondersteuning van het geestelijk leven was er een Priester van de orde aanwezig de z.g. [Proost](http://nl.wikipedia.org/wiki/Proost).
* Het leven van Norbertinessen heeft goede en slechte tijden gekend, zo waren er serieuze hervormingen nodig in de vijftiende eeuw. Zowel van wereldlijke zijde in de persoon van graaf [Jan I van Breda](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_I_van_Breda&action=edit&redlink=1), als door paus [Pius II](http://nl.wikipedia.org/wiki/Pius_II), die in [1461](http://nl.wikipedia.org/wiki/1461) een pauselijke [bul](http://nl.wikipedia.org/wiki/Bul_(document)) uitvaardigde. De bevestiging van de Norbertijnenorde leidde tot de belevenis van een strengere beslotenheid en meer vastendagen.

## Tegenslagen

* Tegenslagen bleven er komen, o.a. de ziekte de [pest](http://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_(ziekte)), waaraan 8 zusters overleden zijn in het jaar [1479](http://nl.wikipedia.org/wiki/1479). De grote brand in Breda van 23 juli [1534](http://nl.wikipedia.org/wiki/1534) veroorzaakte een grote schade aan de klooster-gebouwen. Maar ook de financiële middelen werden minder, waarom de zusters besloten een [school](http://nl.wikipedia.org/wiki/School_(instelling)) en [pensionaat](http://nl.wikipedia.org/wiki/Pensionaat) op te richten, die bleven bestaan tot hun vertrek uit Breda naar [Oosterhout](http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterhout_(Noord-Brabant)) in [1647](http://nl.wikipedia.org/wiki/1647).
* Een moeilijke tijd was ook van [1566](http://nl.wikipedia.org/wiki/1566) -de [beeldenstorm](http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldenstorm)- tot [1795](http://nl.wikipedia.org/wiki/1795). De zusters hebben die jaren kunnen overleven, meestal door de bescherming van het Huis van Oranje. In 1644 kreeg proost Cruyt verlof van Prins [Frederik-Hendrik](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederik-Hendrik&action=edit&redlink=1) het klooster, dat onder zijn bescherming stond elders te vestigen. In [1645](http://nl.wikipedia.org/wiki/1645) kocht proost Cruyt “seeckere omwaterde huysinghe genoempt De Blauwe Camer”. De overeenkomst die onder andere de verhuizing bevatte was ondertekend door Amalia van Solms, de gemalin van Frederik-Hendrik, en door proost Cruyt. Later heeft de Prins zelf het contract bekrachtigd. Op 15 juni [1647](http://nl.wikipedia.org/wiki/1647) vertrokken de eerste zusters naar Oosterhout.
* Prinses [Amalia van Solms](http://nl.wikipedia.org/wiki/Amalia_van_Solms), die duidelijk zei: "ick houd niet van nonnen en papen, maer ick heb een bijsondere faveur voor de witte Nonnekens van Breda nu te Oosterhout", liet die "faveur" ook blijken, toen zij de proost een gouden borstkruis, met zwart email en bezet met diamanten schonk. Toen er weer een [stadhouderloos tijdperk](http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhouderloos_tijdperk) volgde nam het “Oranjeclooster” in moeilijkheden zijn toevlucht tot de Friese tak van de Nassau’s. Prins Willem IV bezocht het klooster, evenals na hem Prins Willem V, die in 1770 een vestbrief over de erfleen van aan het Sint-Catharinadal uitgaf, zoals koning [Frederik II van Pruisen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_van_Pruisen) al voor hem had gedaan. Zo bleven de prinsen van Oranje "protecteurs en beschermers van het clooster". Tot op de dag van vandaag is er een hechte band tussen het Huis van [Oranje-Nassau](http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje-Nassau) en de Norbertinessen van St. Catharinadal.
* Intussen was er in de gebouwen in Oosterhout woongelegenheid gecreëerd door de bouw van twee vleugels. De breedste gang achter het kasteeltje werd gebruikt als kerk, waarin ook andere bewoners van Oosterhout zich thuis gingen voelen.
* Heden ten dage is het nog steeds als klooster in gebruik.