# Nieuw leven meteen donororgaan

Toen Christiaan Barnard in 1967 de eerste harttransplantatie uitvoerde, was dat in de hele wereld groot nieuws. Vandaag heeft de transplantatiegeneeskunde het experimentele stadium lang achter zich gelaten. Met de introductie van het afweeronderdrukkende medicijn Cyclosporine begin jaren tachtig gingen de levenskansen van patiënten met een donororgaan er met sprongen op vooruit en begon orgaantransplantatie aan een wereldwijde opmars. Het UZA stapte vanaf het begin mee in het transplantatieverhaal en voert vandaag nier-, lever-, hart-, pancreas- en longtransplantaties uit. In dit dossier belichten we de medische, menselijke en organisatorische kanten van orgaanoverplanting. We geven het woord aan artsen, transplantatiecoördinatoren en vijf patiënten die dankzij hun donororgaan aan een nieuw leven konden beginnen. Er is ook het moedige getuigenis van een moeder die na de dood van haar dochtertje met orgaandonatie instemde.

Een transplantatie is een uitzonderlijke ingreep, die zowel fysiek als mentaal veel van de patiënt vraagt. Het UZA behandelt jaarlijks honderden mensen die een donororgaan kregen of die er in spanning op wachten. Om deze patiënten alle kansen te geven op een lang en gezond leven, wordt hun medische toestand op de voet gevolgd door een gespecialiseerd artsenteam. Ook voor de menselijke en sociale aspecten is er bijzondere aandacht.