Кирилова В.В., Гуліда В.О., Демиденко А. В., Ащеулова Т.В.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ОРГАНІВ: PRO I CONTRA

Трансплантація органів і тканин людини - це заміщення відсутніх у хворого або пошкоджених органів або тканин, яке основане на забиранні органів і тканин у донора чи трупа людини. При цьому слід мати на увазі, що органи і тканини людини - анатомічні утворення, не визначають відмінних рис особистості.

Донор органів і тканин людини - особа, яка добровільно надає свої анатомічні утворення для пересадки хворим людям. Реципієнт - особа, якій з лікувальною метою пересаджують органи або тканини людини. Переливання крові в історії трансплантації, як забезпечення «перенесення життя», є логічним і конкретно-історичним початком теорії та практики пересадки органів і тканин. Перші дослідження з проблем наукової трансплантації пов'язують з італійським доктором Барон, німецьким лікарем Райзіндером. Особлива увага приділяється діяльності по створенню кістковопластичної хірургії Н. І. Пирогова.

Пересадка органів і тканин здійснюється або від живого донора, або від померлого донора. При пересадці від живого донора мова йде про вилучення у донора тільки тих органів або тканин, без яких він в змозі продовжувати повноцінне життя. Презумпція згоди виходить з того, що забір і використання органів з трупа здійснюється, якщо померлий при житті не висловлював заперечень проти цього, або якщо заперечення не висловлюють його родичі. Друга модель це так зване «нез’ясована згода», яке означає, що до своєї смерті померлий явно заявляв про свою згоду на вилучення органу, або член сім'ї чітко висловлює згоду на вилучення в тому випадку, коли померлий не залишив подібної заяви. На сьогодні на території України проживає 894 особи з пересадженими органами. В основному виконується трансплантація нирки від живого родинного донора (90).Трансплантація печінки в основному проводиться від живого родинного донора, пересадки печінки і серця від донора-трупа — поодинокі. Трупне донорство в Україні фактично відсутнє, забір органів у загиб лих здійснюється лише в одиничних центрах. В Україні щорічно гине 40–60 потенційних донорів на 1 млн населення, що становить близько 3000 донорів, які могли би врятувати життя 10тис. хворим. Трансплантація як порятунок життя людини неможлива без альтруїзму, а вирішення її проблем — без глибокого вивчення не лише медичних, але й юридичних, соціальних та моральних сторін.