De onaanvaardbare dubbele straf van ziekenhuispersoneel

Mevrouw de eerste minister,

U bent erin geslaagd een heilige politieke unie te verenigen die voldoende is om de sanitaire maatregelen op te leggen die, totdat er specifieke behandelingen worden gevonden, het mogelijk maken de epidemiegolf van COVID-19 in te dammen. De Belgische bevolking heeft u reeds haar dankbaarheid getoond.

De ziekenhuizen hebben meer dan ooit een vastberaden politieke steun nodig om deze crisis op de meest efficiënte en veilige manier het hoofd te bieden.

Elke persoon die in een ziekenhuis werkt, aanvaardt impliciet en bewust een min of meer gekwantificeerd gezondheidsrisico: tuberculose, hiv, hepatitis C, ioniserende straling... Hetzelfde zal gelden in de huidige gezondheidscrisis, ook al is het risico aanzienlijk groter. Dit risico zal worden gedeeld door alle zorgverleners, onder wie de verpleegkundigen ongetwijfeld het meest zijn blootgesteld. Daarom willen we hun enorme moed en zelfopoffering benadrukken.

Weinigen van ons zullen deserteren ondanks onze bezorgdheid, het ergste is natuurlijk om onze families en degenen die ons dak delen te besmetten.

Dit is de dubbele straf van het ziekenhuispersoneel.

Maar het is niet langer aanvaardbaar dat dit risico wordt genomen zonder dat onze teams beschikken over alle bestaande beschermingsmaatregelen, hoe schamel die ook zijn.

Het is onaanvaardbaar om uw collega's met een berouwvolle blik op hun gezicht en wapperende armen te horen verkondigen dat "de maskers zijn gestolen" alvorens plechtig te beloven dat we miljoenen maskers zullen ontvangen om vervolgens te ontdekken dat deze maskers ons niet kunnen beschermen tegen besmetting.

Het is niet langer aanvaardbaar, vanwege het ontbreken van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs), om deze alleen te kunnen gebruiken voor de zeldzame patiënten die positief getest zijn, terwijl we dagelijks vele COVID+-patiënten behandelen zonder het te weten, dus zonder voorzorgsmaatregelen, en een groot risico lopen door ze niet te laten testen.

Het is onaanvaardbaar om te horen dat slechts een fractie van de patiënten en het personeel getest kan worden bij gebrek aan reagentia. Voldoende beschikbaarheid van tests is, zoals iedereen begrijpt, een belangrijk element in de strijd tegen de epidemie. De Wereldgezondheidsorganisatie herinnert ons er bij monde van haar voorzitter expliciet aan: "Je kunt een brand niet geblinddoekt bestrijden. Test, test, test". Systematische tests van gezondheidswerkers zouden een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van onwetende besmetting van patiënten en collega's, terwijl ze tegelijkertijd thuis gerustgesteld zouden worden en hun families zouden worden beschermd tegen besmetting.

Het zou onaanvaardbaar zijn als er in ons land geen geneesmiddelen beschikbaar zouden zijn die, met veel voorbehoud, nog steeds veelbelovende resultaten opleveren op het gebied van infectiebestrijding, zoals de geneesmiddelen die momenteel in Frankrijk en de Verenigde Staten worden gepromoot.

Mevrouw de Eerste Minister,

De geschiedenis heeft aangetoond dat in uitzonderlijke tijden de productiecapaciteit van landen flexibel kan worden gereorganiseerd: 80 jaar geleden werd de productie van vliegtuigen in enkele maanden tijd met 20 vermenigvuldigd door de landen in oorlog. We zijn ons ervan bewust dat een groot deel van het industriële productieapparaat is verplaatst. Maar vertel ons niet dat België niet in staat is om maskers, PBM's en reagentia te produceren. Vertel ons niet dat we niet de budgetten hebben om de salarissen van laboratoriummedewerkers te verdubbelen en hen de logistieke steun te geven die ze nodig hebben om tests uit te voeren op alle patiënten.

De oplossing voor deze crisis zal vooral van de laboratoria komen. We hebben het volste vertrouwen in onze Belgische onderzoekers die tot de beste ter wereld behoren. In de tussentijd zal alleen de inperking en opoffering van gezondheidswerkers het verloop van de pandemie vertragen. Op het moment van schrijven vechten collega's en vrienden voor hun leven aan de andere kant van de intensive care-barrière. Het is uw plicht om ons te allen tijde te beschermen. Het is aan ons om u te waarschuwen voor onze behoeften.

Met vertrouwen in uw leiderschapscapaciteiten vragen wij u, mevrouw de eerste minister, te vertrouwen op de uitdrukking van onze respectvolle gevoelens.

Professor Didier De Cannière & Professor Guy-Bernard Cadière

Chirurgen. Sint-Pietersziekenhuis, Universitair Ziekenhuiscentrum van Brussel.

22 maart 2020