GROEP 3

|  |  |
| --- | --- |
| Hoeveel nieren heeft een mens? | Een gezond mens heeft twee nieren |
| Welk orgaan is niet geschikt voor transplantatie?  hart – nieren - dikke darm - longen | Dikke darm, alleen de dunne darm wordt getransplanteerd |
| Er zijn zes organen geschikt voor transplantatie, noem ze alle zes… | 1. hart 2. nieren 3. lever 4. longen 5. alvleesklier 6. dunne darm |
| Schat hoeveel mensen er ongeveer wachten op een weefsel…  Je mag er 50 mensen vanaf zitten. | 744 |
| Hoe oud moet je zijn om je te registeren in het donorregister? | Dat mag vanaf je twaalfde |
| Hoeveel keuze mogelijkheden zijn er op het donorformulier. | Er zijn 4 keuzes. |
| Komt een donororgaan, bijvoorbeeld een long, altijd uit Nederland? | Nee, het kan uit het buitenland komen. Er is een Europees systeem. De organisatie Eurotransplant houdt precies bij waar in Europa een long beschikbaar is en wie een long nodig heeft. Als ze denken er een geschikt orgaan is, krijgt de arts een telefoontje |
| Wat voor functie hebben je longen? | Je longen halen zuurstof uit de lucht |
| Wat voor functie heeft je alvleesklier? | Je alvleesklier regelt de hoeveelheid suiker in je bloed. Ook maakt deze klier sappen die je maag gebruikt om je eten te verteren. |
| Wat gebeurt er als je geen botten meer in je lichaam zou hebben? | Je botten geven je stevigheid, zonder botten zou je in elkaar zakken |
| Hoe lang duurt het gemiddeld voor iemand weer naar huis mag als hij nieuwe longen heeft gekregen? | Gemiddeld duurt dat een maand. |
| Over welk orgaan gaat het?  Dit orgaan maakt sappen. Zonder deze sappen kun je geen eten verteren. | Alvleesklier |
| Over welk orgaan gaat het?  Van dit orgaan heb je er twee. Dit orgaan haalt afvalstoffen en vocht uit je bloed | Nieren |
| Waar of niet waar  Hoornvlies is het voorste deel van je oog. | Waar  Het hoornvlies is het voorste deel van je oog |
| Waar of niet waar  De lever zet giftige stoffen om in niet-giftige stoffen. | Waar  De lever zet giftige stoffen om in niet-giftige stoffen |
| Waar of niet waar  Als je donor bent mag je zelf bepalen aan wie je jouw organen of weefsels geeft. | Niet waar  Je kunt als donor niet beslissen wie jouw organen of weefsels krijgen. Dat is vastgelegd en staat in de wet. Er is een wachtlijst. Daarop is te zie wie aan de beurt is om organen of weefsels te krijgen |
| Waar of niet waar  Donoren bekent eigenlijk ‘geven’. | Waar  Hier gaat het om het ‘geven’ van een deel of delen van lichaam na je dood aan een ander |
| Wat betekent eigenlijk ‘geregistreerd staan als donor’? | Het betekent dat je hebt laten vastleggen of je na je dood donor wilt zijn. |
| In sommige landen, zijn mensen automatisch donor, tenzij ze aangeven geen donor te willen zijn. Noem een land waar ze dit systeem hanteren. | Spanje en België |
| Hoe word je donor? | Je kunt je vanaf je twaalfde registeren met een donor formulier. Dat doe je door een donorformulier in te vullen. |
| Is de donatie anoniem? | Ja, het is anoniem |
| Moet je je registeren als donor? | Nee het is niet verplicht, maar ook als je geen donor wilt zijn, is het goed dit door te geven. Zo weten artsen en nabestaanden wat jouw wensen zijn. |
| Orgaan of weefsel?  Lever | Orgaan |
| Orgaan of weefsel?  Longen | Orgaan |
| Kun je te oud zijn om te doneren? | Nee, voor het doneren van een lever geld helemaal geen maximumleeftijd |
| Hoe lang is de gemiddelde wachttijd voor een nier? | Ongeveer vier en een half jaar |