Dementerende oude mensen blijken vaak bezig te zijn met hun ouders. Miesen meent dat het bij voortdurend geproceurderd zijn met de ouders, hij spreekt in dit verband over ouderfixatie, kan worden begrepen als een behoefte aan veiligheid en houwast. Waarom ouder-fixatie optreedt, is onbekend. De auteur heeft geprobeerd om argumenten te vinden in vier theoretische invalshoeken: twee theorieën over het geheugen, Bowlby’s gehechtheidsforsching en de Analytische Psychologie van Jung. De hypothetische verklaringen worden vervolgens getoetst in een ingenieurs empirisch onderzoek.

De auteur komt tot de vaststelling dat ouder-fixatie ‘.. een sleutel tot de belevingswereld van demente ouderen is waarin min of meer permanente gevoelens van onveiligheid gehechtsdrged activeren’ (bl. 222).

W.EVERAERD


In twee psychiatrie poliklinieken in ’s-Hertogenbosch liet de auteur de huisartsen kiezen uit twee soorten verwijzingen: (a) een verwijzing uitsluitend om vast te stellen of er met de patiënt aan de hand is en om de huisarts te adviseren wat hij het beste met de patiënt kan doen en (b) de traditionele verwijzing waarbij de diagnostiek door gaat een poliklinische behandeling volgt. De auteur vergeleek in een explorerend en evaluatief onderzoek enkele effecten van dit gebruik als diagnostiek- en adviescentrum (DAC) met het traditionele gebruik. Het gebruik van de polikliniek als DAC bleek in een behoefte te voorzien. Het had geen nadelen gevolgen voor de patiënten. Gebruik van de polikliniek psychiatrie als DAC is een interessant idee, dat nader onderzoek rechtvaardigt.

F.G.ZITMAN


Voor de diagnostiek van aangrenzende hartafwijkingen is Doppler-echocardiografisch onderzoek uteckt geschikt omdat het een non-invasieve methode is die op unieke wijze anatomische informatie (verkregen d.m.v. tweedimensionale echocardiografie) combineert met informatie over de hemodynamische consequenties van een dergelijke afwijking (Doppler-echocardiografie).

In dit boek wordt voor een goed begrip eerst ingegaan op de technische aspecten en fysieke grondbeginselen van Doppler-echocardiografie. Na bespreking van de normale bevindingen bij het transthoracale Doppler-echocardiografisch onderzoek passeert een scala van aangrenzende hartafwijkingen de revue, waarbij zowel de anatomische bevindingen als de hemodynamische informatie, die kan worden verkregen met ‘pulsed Doppler’, ‘continuous wave Doppler’ en ‘color flow mapping’, op systematische wijze wordt beschreven. Een en ander wordt begeleid door illustraties die over het algemeen van goede kwaliteit zijn. In de laatste hoofdstukken wordt ingegaan op de plaats van epicardiale en transoesofagale echocardiografie.

Aangezien steeds meer mensen (met vaak ingewikkelde aangeboren hartafwijkingen) de volwassen leeftijd bereiken, is dit boek niet alleen voor de kindercardioloog maar ook voor de cardiooloog met zorg voor volwassenen een waardevol bezit. De prijs is helaas vrij hoog, het boek is het echter wel waard.

R.B.A. VAN DEN BRINK


Bijna ieder jaar verschijnen er twee tot drie Engelstalige boeken over het gebruik van geneesmiddelen bij ‘bejaarden’. Dat deed een Britse boekjesorger onlangs verzachten dat men nu eindelijk eens zou moeten ophouden om deze medemens als een aparte species te beschouwen. Er zijn immers wel, sterk per individu verschillende, verouderingsprocessen, maar men overzichtelijk kloppen der jaren niet noodzakelijkerwijze een door de klop bepaalde biologische driepunt. Aangezien de ene ouderde mens de andere niet is, is ieder advies dat gebruikt kan worden voor de behandeling van de individuele patiënt welkom. Daarvoor kan men dan niet terecht bij de auteurs van dit boek, die hoofdzakelijk uit sociologische hoek komen. Zij benade- ren ‘de bejaarde’ immers als een collectief fenomeen.

De hoofdstukken over bijwerkingen, de rol van de huisarts en de apotheker, en het gebruik van benodigde en antibi- tica tonen duidelijk aan dat de aparte positie van de oude bevolkingsgroep meer schijn dan werkelijkheid is. Beter uit de verf komen de op leeftijd geselecteerde geneesmiddelenconsumptiegegevens van de Twente ziekenfonds en een afereferaat van een proefschrift over de problemen van de behandeling van hoge bloeddruk op oudere leeftijd. In beide gevallen gaat het echter om gegevens, die grotendeels reeds elders gepubliceerd waren.

Als samenvatting van in Nederland levende opvattingen en in Nederland verricht onderzoek vormt dit boekje een – beperkte – aanwinst. Het is keurig en verzorgd uitgegeven en gedrukt. Helaas is er geen eenheid in stijl van de literatuurverwijzingen, en de bronvermeldingen zijn niet altijd even accuraat. Men heeft het behandelen van farmacotherapeutische controverses, zoals tolerantie en paradoxale reacties bij benzodiazepinegebruik, alsmede de toepassing van geriatria en vaatverwijders zorgvuldig vermeden om de sponsor – een bekende op deze gebieden actieve industrie – niet voor het hoofd te stoten. Er zijn dusverre dan ook helaas weinig aanwijzingen dat deze voorlichtingsactiviteiten, hoe prijzenswaardig ook, tot een verbetering van de voorschriftgewoonten van de verpleeghuisarts en geriater leiden.

L.OFFERHAUS


Ned Tijdschr Geneeskd 1991; 135, nr 14 631