**Nederlands Betoog**

**Stelling:** Nederland moet voor orgaandonatie zo snel mogelijk overgaan op het nieuwe geen-bezwaarsysteem.

Onlangs heeft de Tweede Kamer de weg vrij gemaakt voor een donorregistratiesysteem dat meer orgaandonoren zou moeten opleveren dan het huidige systeem. Het huidige systeem gaat uit van je-bent-geen-donor-tenzij-je-je-aanmeldt-als-donor. Dit levert nog steeds te weinig donoren op. Het nieuwe wetsvoorstel houd in dat iedereen boven achttien jaar oud automatisch donor is, tenzij je daar bezwaar tegen maakt. Wanneer we spreken van orgaandonatie, hebben we het over iemand die na zijn dood weefselmateriaal of organen afstaat. Het gaat hierbij voornamelijk over de alvleesklier, lever, longen, nieren en het hart. Een paar voorbeelden van weefsel dat afgestaan kan worden zijn: Bloedvaten, hartkleppen, botweefsel, huid en hoornvliezen. Ik denk dat het nieuwe systeem meer mensen zal wakker schudden en meer orgaandonoren zal opleveren.

Er zijn momenteel niet veel orgaandonoren. Dit is omdat mensen in het algemeen een hekel hebben aan het maken van moeilijke keuzes. Een voorkeur uitspreken voor begraven of cremeren gaat vaak nog wel, maar als er vragen worden gesteld over wat er met het lijf gebeurt na de dood, slaan bij veel mensen de deur dicht. Ondanks alle televisie spotjes is de keuze van ruim 60% van de Nederlanders nog niet bekend. In geval van overlijden, krijgen de naasten de donatievraag voorgelegd. Dit is voor vele een moeilijke vraag die word gesteld in uiterst moeilijke omstandigheden. Het verzoek word dus ook in 70% van de gevallen afgewezen. Een actieve donorregistratie stimuleert mensen om na te denken over naastenliefde, hen lichaam en de dood. Iets wat bij het huidige systeem niet gestimuleerd word. Het goed nadenken over je keuze kan zowel voor jezelf, als voor je familie positief zijn. Ten eerste word jou keuze om wel of geen donor te worden gerespecteerd na je dood. Niet iedereen wilt dat die keuze voor hem of haar word gemaakt wanneer het erop aankomt. Ten tweede worden familieleden door de vastgelegde keuze niet in een lastige positie gezet wanneer de persoon in kwestie overlijd.

Verder werkt Nederland op dit moment volgens een toestemmingsysteem. Dit houd in dat je zelf eerst toestemming moet geven om donor te kunnen zijn. Een van de nadelen van dit systeem is dat 60% van de gestuurde donorregistratieformulieren word teruggestuurd. Het aantal brieven die worden teruggezonden en waarbij ook daadwerkelijk “ja” word aangekruist, is slechts 55%. Daarnaast zegt 35% “nee” en 10% laat het aan de nabestaanden over. Het komt er op neer dat er nog steeds te weinig organen ter beschikking worden gesteld. Van de 22% van de Nederlanders van wie een orgaan of een stuk weefsel mag worden gebruikt, is een groot deel niet bruikbaar. Dit kan komen doordat een orgaan niet tijdig uit een lichaam kan worden verwijderd, aantasting door ziekte of een verkeerde bloedgroep. Hierdoor is de gemiddelde wachttijd van een patiënt op orgaandonatie ongeveer vier en een half jaar. In veel landen zoals bijv. Spanje, Duitsland, België en Oostrijk werken ze al met het geen-bezwaarsysteem. In deze landen heeft het nieuwe systeem een positief effect en levert meer donoren op.

Tegenstanders van het ‘geen bezwaar-systeem’ vinden dat donorschap niet opgedrongen mag worden. Ook vinden ze dat het zelfbeschikkingsrecht niet toelaat dat de zeggenschap over het eigen lichaam word overgedragen aan de overheid. Dit is natuurlijk niet waar. In het ADR Systeem ( Actieve Donor Registratie ) krijgt de burger, anders dan het huidige systeem, de keuze herhaaldelijk voorgelegd. De potentiele orgaandonor heeft dus tijd zat om te bedenken of hij wel of geen donor wilt worden. Verder hoeft de potentiele donor niet zijn bezwaren tegen orgaandonatie na zijn of haar overlijden te motiveren. Hij of zij hoeft helemaal niets te bewijzen, alleen maar een keus in te vullen. Deze keus blijft gelden tot dat hij of zij dat zelf herroept.

Kortom, zal het ‘bezwaar-systeem’ voor meer donoren zorgen dan het huidige systeem. Door het nieuwe systeem zal de Nederlandse bevolking worden wakker geschud en gedwongen om na te denken over naastenliefde, de dood en hen eigen lichaam. Bij het huidige systeem gebeurd dit namelijk niet. Je lichaam na de dood is vaak een onderwerp waar mensen het liever niet over hadden en vooral geen keuzes over wilden maken. De nieuwe wet verplicht je om er even aandacht aan te besteden, omdat anders de overheid de keus voor je maakt. Een keuze die invloed kan hebben op je leven. Het levert ook meer donoren op doordat de familie niet meer de keuze hoeft te maken voor orgaandonatie. In veel landen werken ze al met het bezwaarsysteem. Hierbij kun je denken aan Spanje, Duitsland en België. In deze landen heeft het een positief effect en levert het meer donoren op. Dus waarom zou Nederland hier niet mee beginnen ?

Kimberley Woldringh

**Aantal woorden:** 785