ABSTRACT

The Zemun Hospital – “Zemun” Medical Center is the oldest medical institution in Serbia that has been operating without interruption throughout its existence. Different dates have been noted in literature, but the one most often mentioned is February 25, 1784, and this date has been confirmed by a document found in the Zemun Magistracy. The first sanitary institution formed in Zemun was the Kontumac, opened as early as 1730. Shortly after that, two confessional hospitals were also opened. The Serbian (Orthodox Christian) Hospital, which started working before 1769, and the German (Catholic) Hospital opened in 1758. In order to improve the work of these hospitals, a decision was made to merge them into one – the Town Hospital, when the General Command ordered the Magistracy of the Town of Zemun to pool the funds of the existing hospitals and commence work on building a new hospital building. Although financially united, the hospitals continued, for a time, to work in separate buildings. The physical merging of the hospitals was finalized in 1795. From that time to this day the Zemun Hospital has been working without interruption, even in wartime. It has today grown into a modern clinical and teaching center.

Key words: hospital, Zemun, Magistracy

SAŽETAK

Zemunska bolnica – KBC “Zemun” je najstarija medicinska ustanova u Srbiji koja neprekidno radi. U literaturi se pojavljuju različiti datumi, a najčešće se pominje 25. februar 1784. godine, kao početak rada ove ustanove, što je i potvrđeno pronalaskom dokumenata u Zemunskom magistratu. Prva sanitarna ustanova koja je formirana u Zemunu bio je Kontumac, otvoren još 1730. godine. Ubrzo su u Zemunu otvorene dve konfesionalne bolnice. Srpska (pravoslavna) bolnica je otvorena pre 1769. godine, a Nemačka (katolička) bolnica je počela sa radom 1758. godine. Kako bi se radi ovih bolnica unapredio, doneta je odluka da se one spoje u jednu – Gradsku bolnicu, kada je Generalna komanda naložila Magistratu varol Žemun da objedinde kase postojećih bolnica i započne radove na izgradnji nove zgrade. Iako su finansijski ujedinjene, bolnice su nastavile još jedno vreme da rade u odvojenim objektima. Fizičko spojavanje bolnica dovršeno je 1795. godine. Od tada do danas Zemunska bolnica je radila neprekidno, čak i tokom ratova. Ona je danas prerasla u savremeni kliničko-bolnički i obrazovni centar.

Ključne reči: bolnica, Žemun, Magistrat,
OSNIVANJE ZEMUNSKE BOLNICE

Potpisivanjem Beogradskog mira, 1739. godine, Zemun je stekao status pograničnog grada Habzburške monarhije. Od 1746. godine bio je u sastavu Vojne granice. Prva briga novih vlasti bilo je sprečavanje epidemija zaraznih bolesti koje bi mogle da se prošire na teritorije Osmanskog carstva. Zbog toga je, još 1730. godine, osnovan Kontumac, karantin kroz koji su pro-teritorije Osmanskog carstva. Zbog toga je, još 1730. godine, osnovan Kontumac, karantin kroz koji su pro-

THE FOUNDING OF THE ZEMUN HOSPITAL

With the signing of the Treaty of Belgrade in 1739, Zemun achieved the status of a frontier town of the Habsburg Monarchy. As of 1746 it was part of the Military Frontier. The first order of business of the new authorities was to prevent epidemics of infectious diseases, which could spread from the territory of the Ottoman Empire. This is why, the Kontumac, a quarantine which travelers and goods had to pass through, was founded in 1730. In the second half of the 18th century there were two hospitals in Zemun. The Srebian Hospital, mentioned as the Greci ritus non uniti Spital or Raitzisches Lazaret and das illyrische Spital. The exact date when this hospital was founded is unknown, and the earliest known document where the hospital is mentioned is from the year 1769. The German, or Catholic Hospital (Deutsches oder Katholisches Spital) was founded in 1758. In addition to these, two more hospitals existed for a period of time in Zemun – the Military Hospital (as of 1788) and The Jewish Hospital (as of 1814) [2,3].

In 1749 Zemun was given the status of a free military community (Militär Comunität), which was under the jurisdiction of the Petrovaradin Regiment. The Magistracy (Town Administration) was organized in 1751, but its decisions still had to be confirmed by the General Command. In that period, Zemun was predominantly populated by Serbs. According to the 1777 census, Zemun had a population of 3,918, of which 3,114 (77.48%) were Serbs, 756 (19.29%) were Germans, and 47 (1.1%) were Jews. After the territory of Zemun became a part of the Habsburg Monarchy, the influx of the German population was greater.

The Serbian Hospital was founded before 1769, and, in the beginning, it was more of a shelter for aged and poor citizens of the Orthodox Christian faith. The first preserved document mentioning the hospital is a court record, dated September 18, 1769, which mentions Dimčo Miloš and Mitar Zamfirović as the hospital wardens. The poorest citizens of Zemun were taken care of and treated in the hospital, while the wealthier citizens were still treated by private physicians, at home. The Serbian Community took care of the upkeep of the hospital, while the warden was responsible for the operation of the hospital, its maintenance and finances. In 1775, the wardens of the Orthodox Christian Hospital signed a contract with a mason for the construction of a new hospital building with four spacious rooms. It was located in the vicinity of the Church of the Holy Father Nicholas. The hospital was maintained through charity donations, funds obtained through the sale of clothes belonging to patients deceased in the hospital, the rent it received from letting one house, and there were also legacies. Charity was collected on Sundays
and religious holidays at church, and also at weddings and patron saint family celebrations, while the Magistracy provided funds collected from different fees and fines, including hunting dues [4,5].

Just like the Christian Orthodox Hospital, the Catholic Hospital was also, at the beginning, a refuge for the poor, frail and incapable for work. It was opened in 1758 when the parish was donated a small house, and it was maintained through charity donations which the priest collected and then distributed once a week. The Catholic Parish decided, in 1773, to sell the old decrepit house, and then, two years later, a decision was made to build a new hospital with four rooms and two kitchens, in Bežanijska Street. In keeping with its authority and the new regulations, on September 17, 1775, the Magistracy decided, to allocate, from its funds collected from guilds and other revenues, an equal sum of 206 forints a week to each hospital. After nine years of such funding, a decision was made to make changes in that respect and to improve the work of the hospitals. As it would often happen that one hospital, usually the Orthodox Christian Hospital, would have a small number of patients while the other one was, at the same time, almost always crowded, it was proposed that, as of 1789, patients would be referred to either hospital, regardless of their religion [6,7].

The Magistracy of Zemun provided financial aid to both the Serbian Hospital and the German Hospital. On February 25, 1784, the General Command issued an order on the merging of these two hospitals into one. This document signified the beginning of the founding of the new Town Hospital (Bürgerliches Spital) in Zemun [8]. The content of the order is as follows:
snika, dok je druga bolnica bila gotovo uvek pretrpana, predloženo je da se, od 1789. godine, bolesnici, bez obzira na veroispovest, raspoređuju u obe bolnice [6,7].

Zemunski magistrat davao je materijalnu pomoć i Srpskoj i Nemačkoj bolnici. Generalna komanda je 25. februara 1784. godine naredila spajanje ove dve bolnice u jednu. Taj dokument je označio početak formiranja nove Gradske bolnice (Bürgerliches Spital) u Zemunu [8]. Tekst naredbe glasi:

Carsko-kraljevskom Slobodnom vojnom komunitetu Zemun
Službeno
Primljeno: 3. marta 1784.

Bolnički stan

Sledstveno naredbi Generalne vojne komande od 25. februara tekuće godine trebalo bi značajno smanjiti nepotreban trošak za obe ovde spajane bolnice, kao i ukinuti obračunavanje preko različitih bolničkih blagajani. Isto tako, u svim ostalim komunitetima ubuduće bi trebalo da se postoji samo jedna bolnička zgrada, koja mora raspolagati dovoljnim prostorom za smeštaj bolesnika svih dozvoljenih religija. Što se tiče poslednjeg, počevši od 1. novembra 1783. godine da se vodi samo jedan račun.

Ovo se odpravlja Magistratu radi sasažanja i pridržavanja, s tim da nakon prijema preduzme polaganje bolničkih računa i spajanje oba bolnička blagajana. Odmah da se izvrši prodaja obe ovde spajane bolnice i, prema tome, da se za buduću bolnicu kupi druga zgrada, koja će odgovarati visokom propisu.

Zemun, 3. mart 1784. austrijski major J. Majzner

(Translated into Serbian by Zoran Stevanović, Archives of Vojvodina)
o zidanju nove bolnice, ali je zbog nedostatka novca na kraju izvršena samo adaptacija postojeće zgrade 1805/6. godine.

Nisu samo finansijski razlozi doveli do stvaranja jedne, Gradske bolnice u Zemunu. Zakon iz 1770. godine bio je, kao osnovni zdravstveni zakon za celu državu, primenjivan i na teritoriji Žemuna. Po normativu, sanitet se delio na civilni i vojno-granični. Sanitetska služba u Vojnoj granici bila je opet odeljena na sanitet vojnih jedinica i na fizikate u vojnim opštinama. Uređenje fizikata propisano je 1787. godine u Regulativu za vojne komunitete Zemun, Karlovice i Petrovaradin [10]. Sanitetski normativ je odredio da su doktori medicine, hirurzi i apotekari dužni da spremaju i polažu ispite na univerzitetima [9]. Bolnički izveštaji su podnošeni mesečno, dijagnoze su pisane na nemačkom, većinom po simptomima, a broj bolesnika se kretao do 25. Među bolestima najčešće su pominjane: malaria, trbušni ūtics, poglavac, differjera, sušica, reumatičke bolesti, dizenterija, crveni vetar, kože bolesti, čirevi, vodena bolest, zapaljenje plućne maramice, otoci, kaplja, veliki kašalj, zapaljenje pluća, rane, opekotine, duševne bolesti. Od veneričkih bolesti pominju se sifilis i gonoreja. Od zaraznih bolesti česti su šarlah, rubela i male boginje. Ponekad se su javljale i velike boginje [10,11].

Generalna komanda je 1811. godine izdala Magistratu Uputstvo o upravljanju bolnicom po kome je izvršeno njeno uređenje. Iste godine osnovano je i Ginekološko odeljenje. Zbog loših uslova u bolnici i dalje su najčešće pacijenti bili zanatljive, sluge, proizvajalci, dok su se imunniji lečili kod privatnih lekara i bolovali u svojim kućama. Bolnica je 1821. proshirila kupovinom susedne kuće, pa je do 1830. godine imala tri sobe za bolnice, jednu za bolesnice i jednu za hapšenike, sa ukupno 23 postelje. Bolnički fond je finansiran iz redovnih prihoda (naplaćene kazne od prekršaja) i vanrednih, uglavnom legata i dobrovoljnih priloga. Broj pacijenata se povećavao, pa je 1829. godine lečeno ukupno 195 bolesnika, dok je 1886. godine bilo ukupno 458 hospitalizovanih pacijenata. Od 1887. godine uvedeno je i ambulantno lečenje [12,13].

Dруга половина 19. века је донела мноштве promene у раду Земунске болнице. Градско веће је донело неколико одлука о будућем раду болнице, међу њима и нови Болничиких страда. Стара зграда болнице није више могла да задоволи потребе све већег броја пацијената. Долазак dr Vojislava J. Subbotićа на место физика uticao je на unapređenje rada u bolnici. Ubrzo je „primarni lekar“ Gradske bolnice, dr Subbotić, болничикуkuhjinu pretvorio u operacionu sobu у kojoj су počeli da se izvode prvi hirurški zahvati. Gradsko zastupstvo je posle pregovora sklopio ugovor sa Redom sestara milosrdnica

According to law, sanitation was divided into civil and military-border sanitation. The Sanitation Service in the Military Frontier was further divided into sanitation services for military units and military community district hospitals. The military community district hospitals were organized as prescribed by the Regulation for Military Communities of Zemun, Karlovi i Petrovaradin of 1787 [10]. The sanitation regulation stipulated that medical doctors, surgeons and apothecaries were obliged to prepare and pass exams at universities [9]. Hospital reports were submitted every month, diagnoses were written in German, mainly by symptoms, and the number of patients was up to 25. The diseases most commonly mentioned were malaria, typhoid fever, epidemic typhus, diphtheria, consumption, rheumatoid diseases, dysentery, St. Anthony’s fire, skin diseases ulcers, dropsy, sclerosis, pleurisy, edema, goiter, whooping cough, pneumonia, wounds, burns, mental illnesses. The venereal diseases mentioned were syphilis and gonorrhea. The commonly reported infectious diseases were scarlet fever, German measles and measles. Sometimes, cases of smallpox were also reported [10,11].

In 1811, the General Command issued an Instruction on Hospital Management to the Magistracy according to which the hospital was organized. The Gynecological Department was formed the same year. Due to poor conditions in the hospital, the patients were still most commonly craftsmen, servants, and beggars, while the wealthier citizens were still treated by private physicians and remained at home. The hospital was expanded in 1821 when a neighboring house was bought, and by 1830 it had three rooms for male patients, one for female patients, and one room prisoners, with a total of 23 beds. The hospital fund was financed from regular income (fines for misdemeanors) and extraordinary gains, primarily legacies and donations. The number of patients increased over time. Thus, in 1829, a total of 195 patients were treated, whereas in 1886, there was a total of 458 hospitalized patients. As of 1887, outpatient treatment was introduced [12,13].

The second half of the 19th century brought many changes to the functioning of the Zemun Hospital. The Town Council passed several decisions on the future running of the hospital, amongst them the new Hospital Code of Conduct. The old building could no longer meet the needs of an increasing number of patients. The appointment of Dr. Vojislav J. Subbotić to the position of district physician brought about improvements in the running of the hospital. Very soon, the “primary physician” of the Town Hospital, Dr. Subbotić transformed the hospital kitchen into an operating room where the first surgical procedures started to be performed. After negotiations, the Magistracy signed an agreement with the Order of the Sisters of Mercy of St Vincent Paulski, which
Zemunska bolnica (1784-2020) – kratka istorija najstarije bolnice u Srbiji

The Zemun Hospital (1784-2020) – A Short History of the Oldest Hospital in Serbia

Sv. Vinka Paulskog, koji je od 1. novembra 1887. godine preuzeo upravu bolnice, Red se obavezao da u Zemu-

nu podigne Opću javnu bolnicu milosrdnih sestara sa najmanje sto postelja. Planove za izgradnju nove bol-

nice uradio je Johan Nepomuk Holc iz Slavonske Pože-

ge. Do jeseni 1891. godine svi radovi na novom zdanju bolnice bili su završeni i, 4. oktobra, zdanje je osvećeno [11,14].

Opštom javnom bolnicom u Zemunu sestre milo-

srđnice su uspešno upravljale od 1891. do 1945. go-

dine. Nadzor nad njihovim radom vršio je Zdravstveni

dvor Gradskog zastupstva, kome je predsedavao na-
čelnik grada. Na bolničkom zemljištu je 1899. godine iz-

građena lepa prizemna zgrada za infektivne bolesnike.

Bolnička oprema je takođe osvarenjena pa je 1901. godine nabavljeno novi Rendgenov aparat, a bolnica je

posebovala i sterilizator. Posle dograđivanja zgrade, 1905. godine, izmenjena je i dotadašnja organizacija bolnice, koja je imala samo jedno – Opšte odeljenje. Novom raspodelom stvorena su nova odeljenja – Hi-

rruško, Interno i Venerično. U ovom periodu je uređena nova operaciona sala. Posle dogradnje, 1905. godine, poslednje veliko proširenje je usledilo 1913. godine, kada je od udovice dr Taler kupljena kuća koja je bila

namenjena za stanovanje bolničkih lekara i duhovnika.

Tokom Prvog svetskog rata, zbog povećanog broja pa-
cijenata, otvorena je i privremena Bolnica podružnice

Crvenog križa u zgradi Gradske dečačke škole. Posle

oslobođenja Zemuna, 5. novembra 1918. godine, bol-
nica je nastavila rad pod istim imenom i sa istom upra-
vom [15,16].

Rad Javne opšte bolnice u Kraljevini Srba, Hrvata i

Slovenaca nastavio se pod upravom sestara milosrdni-
ca. Tokom dvadesetih godina 20. veka bolnica je imala
četiri odeljenja: Interno, Hirurško s porodilištem, Vene-

rično i Odeljenje za zarazne bolesti. U ovom periodu je uređena

sLOBođenja Zemuna, 5. novembra 1918. godine, bolnica je nastavila rad pod istim imenom i sa istom upravom [15,16].

The hospital continued to work under the same name and under the same management [15,16].

The hospital continued to work under the management of the sisters of mercy during the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. In the 1920s the hospital had four wards - the Internal Medicine Ward, the Surgical and Maternity Ward, the Venereal Diseases Ward and the Ward for Infectious Diseases. The hospital employed 6 doctors, 40 sisters of mercy and support staff [17]. There were 268 beds, and, during the year 1928, more than three thou-

sand patients were treated. In 1931 a second floor was added, as were new hospital wings, i.e. annexes to the sides of the ground floor. This significantly increased the capacity of the hospital. During World War II, Zemun was within the territory of the Independent State of Croatia, and the hospital remained under the management of the sisters of mercy. After the liberation of Zemun, on Oc-
tober 22, 1944, the hospital was transformed into a mil-

itary facility for housing and treating wounded soldiers.

In the first days after the war, this health care facility was turned into the Military Hospital where doctors from Belgrade and Zemun worked together. The hospital car-

ried out important work at the time of the breakthrough
Poljoprivredno-šumarski fakultet, a delimično i zgrada Komande vazduhoplovstva. Najkomplikovanije ope-
racije odvijale su se u objektu današnjeg Poljoprivred-
nog fakulteta. Prvog oktobra 1945. godine Vojna bolni-
ca postaje ponovo civilna zdravstvena ustanova. Sme-
štena je u staroj zgradi, uz korišćenje objekta današnje
Neurološke službe, koja je tada bila Zarazno odeljenje
(do 1946. godine). Javna opšta bolnica, kako se tada
zvala, raspolagala je sa 432 postelje i 194 zaposlena
radnika. Od tog broja, 29 su bili lekari i farmaceuti, 30
medicinski radnici sa srednjom spremom, 43 bolničari
i 92 nemedicinski radnici. U tadašnjoj organizaciji rada
delovali su: Interno odeljenje, Pedijatrijsko odeljenje,
Hirurško odeljenje, Ginekološko-akušersko odeljenje,
Dermatovenerološko odeljenje, Rendgen kabinet, Lab-
oratorija i Apoteka.

Devet godina kasnije, 1954. godine, ova zdravstvena
ustanova registrovana je kao Gradsko bolnica, 1965.
godine kao Opšta bolnica u Zemunu, a 1973. godine
kao Klinička bolnica u Zemunu. Te godine konstituisa-
na je kao Radna organizacija sa 12 OUR-a i jednom
radnom zajednicom. Nakon sprokovenog referendu-
ma, 1978. godine, izglasana je Samoupravni sporazum
o udruživanju radnika u tri OUR-a i jednu radnu za-
jednicu. U sastavu OUR-a bile su jedinice udruženog
rada. Postojali su OUR-i Internističkih grana, Hirurških
grana, Zajedničkih medicinskih dijagnostičkih službi i
Radna zajednica zajedničkih opštih službi. Od 31. de-
cembra 1983. godine bolnica je dobila nov naziv: Kli-
ničko-bolnički centar „Zemun – Beograd” i nov način
organizovanja sa novom strukturom koju su činile:
Internistička služba, Pedijatrijska služba, Dermatove-
nerološka služba, Pneumoftiziološka služba, Služba fi-
zikalne medicine, reumatologije i rehabilitacije, Služba
anestezije i reanimacije, Hirurška služba, Neurohirurška
služba, Ginekološko akušerska služba, Otorinolaringo-
loška služba i Urološka služba [15].

Stara zgrada značajnu rekonstrukciju doživjava
1974. godine, kada je na drugom spratu adaptiran pro-
stor za Koronarnu jedinicu. Operacioni blok na prvom
spratu dograđen je 1964. godine, a na drugom spratu
1976. godine. Novi deo, koji se koristio za potrebe am-
bulantno-polikliničkog rada, apoteke i uprave, završen
je 1965/1966. godine i imao je četiri sprata povezanih
drugim fakultetom. Prvog oktobra 1945. godine Vojna bolni-
ca postaje ponovo civilna zdravstvena ustanova. Sme-
štena je u staroj zgradi, uz korišćenje objekta današnje
Neurološke službe, koja je tada bila Zarazno odeljenje
(do 1946. godine). Javna opšta bolnica, kako se tada
zvala, raspolagala je sa 432 postelje i 194 zaposlena
radnika. Od tog broja, 29 su bili lekari i farmaceuti, 30
medicinski radnici sa srednjom spremom, 43 bolničari
i 92 nemedicinski radnici. U tadašnjoj organizaciji rada
delovali su: Interno odeljenje, Pedijatrijsko odeljenje,
Hirurško odeljenje, Ginekološko-akušersko odeljenje,
Dermatovenerološko odeljenje, Rendgen kabinet, Lab-
oratorija i Apoteka.

Devet godina kasnije, 1954. godine, ova zdravstvena
ustanova registrovana je kao Gradsko bolnica, 1965.
godine kao Opšta bolnica u Zemunu, a 1973. godine
kao Klinička bolnica u Zemunu. Te godine konstituisa-
na je kao Radna organizacija sa 12 OUR-a i jednom
radnom zajednicom. Nakon sprokovenog referendum-
ma, 1978. godine, izglasana je Samoupravni sporazum
o udruživanju radnika u tri OUR-a i jednu radnu za-
jednicu. U sastavu OUR-a bile su jedinice udruženog
rada. Postojali su OUR-i Internističkih grana, Hirurških
grana, Zajedničkih medicinskih dijagnostičkih službi i
Radna zajednica zajedničkih opštih službi. Od 31. de-
cembra 1983. godine bolnica je dobila nov naziv: Kli-
ničko-bolnički centar „Zemun – Beograd” i nov način
organizovanja sa novom strukturom koju su činile:
Internistička služba, Pedijatrijska služba, Dermatove-
nerološka služba, Pneumoftiziološka služba, Služba fi-
zikalne medicine, reumatologije i rehabilitacije, Služba
anestezije i reanimacije, Hirurška služba, Neurohirurška
služba, Ginekološko akušerska služba, Otorinolaringo-
loška služba i Urološka služba [15].

Stara zgrada značajnu rekonstrukciju doživjava
1974. godine, kada je na drugom spratu adaptiran pro-
stor za Koronarnu jedinicu. Operacioni blok na prvom
spratu dograđen je 1964. godine, a na drugom spratu
1976. godine. Novi deo, koji se koristio za potrebe am-
bulantno-polikliničkog rada, apoteke i uprave, završen
je 1965/1966. godine i imao je četiri sprata povezanih
sa starom zgradom bolnice. Peti sprat je dograđen za
potrebe Neurohirurške službe, 1976. godine. Klinič-
ko-bolnički centar, osim stare zgrade u Vukovoj ulici
9, koristio je i objekte u Vrtlarskoj 57, gde je smeštena
Dermatovenerološka služba, danas Neurološka služba,
Gundulićevoj 32, gde je smeštena Pedijatrijska slu-
žba, u Gundulićevoj 34, gde bila Služba fizičke medi-
cine, reumatologije i rehabilitacije, a danas Služba me-
dikalne onkologije, posebnu zgradu u krugu bolnice,
za potrebe Finansijske službe, objekat u ulici Izletnički put br. 6, gde je smeštena Služba pneumoftiziologije, i vertikalni deo zgrade Antituberkuloznog dispanzera u ulici 22. oktobra u Zemunu, gde su bile smeštene Dijabetološka, Oftamološka i Neuropsihijatrijska ambulanta, a danas Služba za konsultativne i specijalističke preglede. Kliničko-bolnički centar je 1985. godine raspolažao sa više od 10.000 m² ukupne površine. Broj postelja se povećavao iz godine u godinu, prema rastu ukupne funkcije današnjeg Kliničko-bolničkog centra i racionalizaciji njegove organizacije, pa je 1954. godine iznosio 546, da bi već 1961. godine dostigao brojku od 701 ležaja. I u narednom periodu povećavao se broj postelja koji je u svim objektima KBC „Zemun – Beograd“ 1984. godine iznosio ukupno 853.

Kliničko-bolnički centar „Zemun – Beograd“ je za to vreme, 1984. godine, posedovao savremenu dijagnostičku opremu i primenjivao najsavremenije dijagnostičke i terapeutske postupke ispitivanja i lečenja bolesnika. Savremena dijagnostička linija za otkrivanje svih vrsta bolesti sastojala se od klasične, ultrazvučne i kompjuterizovane dijagnostike. Moderno opremljen operacioni blok sa 10 operacionih sala omogućavao je izvođenje najkomplikovanih operativnih zahteva - hirurgije, ginekologije i akušerstva, urologije, neurohirurgije, i otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom, čiji je broj premašivao 10.000 godišnje. Lečenje anaerobnih infekcija, posebno gasne gangrene, omogućeno je u hiperbaričnoj komori, koja se koristila po potrebi, 1984 godine iznosio 546, da bi već 1961. godine dostigao brojku od 701 ležaja. I u narednom periodu povećavao se broj postelja koji je u svim objektima KBC „Zemun – Beograd“, 1984. godine iznosio ukupno 853.

Godine 1972. Klinički Centar „Zemun – Beograd“ je postao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu. Zaključen je jedan od najvažnijih samoupravnih sporazuma sa Medicinskim fakultetom, pa je ovaj centar postao jedna od jedinica Fakulteta. Započela je nastavna delatnost sa studentima Medicinskog i Stomatološkog fakulteta i drugih viših škola. Ovaj centar je, takođe, među prvima započeo rad na razvoju sa republičkim i saveznim institucijama radi opredeljivanja svojih stručnih kadrova za rad u inostranstvu, pogotovo u neizrađenim ili nerazvijenim zemljama [12,15].

Do 2009. godine jedan deo službi je radio u skućnom prostoru, sa nedovoljnom opremom i smanjenim
posteljnim kapacitetima čiji je broj bio 688 prvih godina 21. veka, a od 2007. je iznosio 620. Iako su uslovi za rad bili teški, otvorena je Služba neurologije, formiran je Odsek za intervencionistu kardiologiju, razvijala se Dnevna bolnica i program Medikalne onkologije. Krajem 2010. godine završena je rekonstrukcija, a potom i opremanje tri sprata centralnog objekta sa bošničkim sobama. Početkom 2012. godine završena je rekonstrukcija, a još manje početak bolničkog lečenja u Zemunu bio je povezan sa organizovanim oblicima zdravstvene zaštite stanovnika Zemuna, a još manje početak bolničkog lečenja. Početak bolničkog lečenja u Zemunu bio je povezan sa organizovanim oblicima zdravstvene zaštite Habzburške monarhije i položajem Zemuna u okviru carevine. Od trenutka kada dobija status slobodnog vojnog komuniteta s uređenom strukturalnom organizacijom, od 1749. godine, odnosno status slobodnog vojnog komuniteta s uređenom statusom i početka radnog procesa u zdravstvenim ustanovama, u kojima su radili i na kojima se upravljali, početkom 1870. godine donet poseban zakon, Generale normativum in re sanitates, koji je bio obavezni za čitavo područje monarhije, briga o zdravlju stanovnika postala je obaveza države. Od formiranja, 25. februara 1784. godine, do danas, Zemunska bolnica je u svojoj istoriji prolazila kroz različite faze. Od ubožnice i skloništa za siromašne izrasla je u moderan kliničko-bolnički centar. Spoj prošlosti i sadašnjosti ogleda se i u prostorima koje koristi danas – od zgrada pod zaštitom drževe do modernih, namenski građenih bolničkih blokova. Međutim, bolnicu su ipak najviše oblikovali oni koji su u njoj radili i njome upravljali. Svakako je ostavio svoj trag i unes svoj entuzijazam – od dr Belgrade University. One of the most important agreements was concluded with the Medical Faculty and thus, the Zemun – Belgrade Medical Center became one of the units of the Faculty. Teaching activities began with the students of the Faculties of Medicine and Stomatology and other faculties and colleges. The Zemun – Belgrade Medical Center was also among the first to establish cooperation with republic and federal institutions in outsourcing its professional staff to work abroad, especially in non-aligned and developing countries [12, 15].

Until 2009, some of the departments operated in close quarters with insufficient equipment and decreased hospital bed capacity, whose number was 688 at the turn of the 21st century, and after 2007 it was 620. Although the working conditions were difficult, the Department of Neurology was opened and the Division for Interventional Cardiology was formed; also, the Day Care Center was developed as well as the program of Clinical Oncology. At the end of 2010, the reconstruction and refurbishing of three floors of the central building with patient rooms was finished. At the beginning of 2012, the reconstruction was completed and five new operating theatres with full state-of-the-art equipment were introduced. At the beginning of 2015, a surgical suite with two new operating theatres, also equipped with state-of-the-art equipment, was put into operation. The Department of Hemodialysis, the Orthopedics Department and the Department of Laboratory Diagnostics were also renovated. The Zemun - Belgrade Medical Center, as a tertiary referral center, has introduced the implementation of the Eurotransplant concept, and has formed a team for organ exploitation which has performed a number of explantation procedures. Interventional neuroradiological procedures have been introduced and integrated into everyday procedure in cases of brain aneurism. After necessary staff training abroad, endoscopic surgical procedures of the spine have been introduced as a part of standard procedure, with the Zemun - Belgrade Medical Center being the only place in Serbia where these procedures are carried out. Thus far, more than 1,000 of these operations have been performed. Today, the Zemun - Belgrade Medical Center provides, on a daily basis, timely, multidisciplinary and contemporary quality service, respecting ethical standards and good practice guidelines.

ZAKLJUČAK

Nije bilo lako utvrditi početak organizovane zdravstvene zaštite stanovnika Zemuna, a još manje početak bolničkog lečenja. Početak bolničkog lečenja u Zemunu bio je povezan sa organizovanim oblicima zdravstvene zaštite Habzburške monarhije i položajem Zemuna u okviru carevine. Od trenutka kada dobija status slobodnog kraljevskog grada, 1749. godine, odnosno status slobodnog vojnog komuniteta s uređenom statusom i početka radnog procesa u zdravstvenim ustanovama, u kojima su radili i na kojima se upravljali, početkom 1870. godine donet poseban zakon, Generale normativum in re sanitates, koji je bio obavezni za čitavo područje monarhije, briga o zdravlju stanovnika postala je obaveza države. Od formiranja, 25. februara 1784. godine, do danas, Zemunska bolnica je u svojoj istoriji prolazila kroz različite faze. Od ubožnice i skloništa za siromašne izrasla je u moderan kliničko-bolnički centar. Spoj prošlosti i sadašnjosti ogleda se i u prostorima koje koristi danas – od zgrada pod zaštitom drževe do modernih, namenski građenih bolničkih blokova. Međutim, bolnicu su ipak najviše oblikovali oni koji su u njoj radili i njome upravljali. Svakako je ostavio svoj trag i unes svoj entuzijazam – od dr
Vojislava J. Subbotića, who established the first operating room by transforming the hospital kitchen, to the people who work today in state-of-the-art operating theatres. The Order of the Sisters of Mercy of St Vincent, who took over running the hospital on November 1, 1887, left a special mark on the development of the hospital. The order took upon itself to build the General Public Hospital in Zemun, which was indeed done by the fall of 1891. During the 20th century the hospital shared the fate of the community, working without interruption throughout both world wars. In that period, it operated within several different countries, only to become one of the leading medical institutions of the Republic of Serbia today.