**IN MEMORIAM Guy LAUWERS**

**30.10.2017**

**Old soldiers never die, they just fade away \***

**De kinesitherapeut**

**Begin jaren zeventig studeerde Guy af aan de Antwerpse kiné-hogeschool. Met zijn graduaat in de kinesitherapie op zak ging hij onmiddellijk aan de slag. In die periode was de kinesitherapeut nog een paramedicus die nauwgezet de instructies van de arts diende op te volgen.**

**Guy ontdekte al vlug dat hij met zijn kinesitherapie-arsenaal kon genezen op voorwaarde dat hij de technieken beheerste en hij genoeg tijd nam om de patiënt te begrijpen. Zo legde hij zich o.a. toe op de elektrotherapie, een techniek die hij grondig bestudeerde en waar hij een buitengewone expertise in verwierf.**

**Guy kreeg het vertrouwen van heel wat artsen en werkte met hen zeer nauw samen, multidisciplinaire geneeskunde avant la lettre!**

**De genezer**

**De solo-praktijk van Guy werd alsmaar drukker, hij deed meer en meer ervaring op en kwam tot de vaststelling dat de kinesitherapeut een zekere mate van vrijheid moest krijgen om het behandelplan aan te passen naar de individuele noden van de patiënt. Hij merkte trouwens dat men de beste behandelingsresultaten verkreeg door de patiënt in zijn totaliteit te beïnvloeden met een combinatie van alle mogelijke therapeutische concepten, met andere woorden: maatwerk.**

**Het samengaan van zijn interesse in de patiënt als mens, het toepassen van diagnostische massage, manipulaties, elektrotherapie, oefentherapie en psychotherapeutische technieken leidde tot snel herstel van duizenden patiënten.**

**Onze collega**

**Het ging Guy goed, zijn drukke solo-praktijk ging echter aan de haal met kostbare tijd. Toch vond Guy de tijd om een revolutie te ontketenen binnen de wereld van de kinesitherapie.**

**In 1989 stichtte hij een Antwerpse Kring voor zelfstandige kinesitherapeuten (ZKVA), met de bedoeling de concurrentie tussen de beoefenaars van het beroep te vervangen door collegialiteit en uiteindelijk vriendschap.**

**Guy hield zijn succesvolle behandelingsconcepten niet voor zich, hij deelde ze met de collega’s. Maandelijks organiseerde hij bijscholingsmomenten. Op bestuursvergaderingen genoot hij hier merkelijk van, hij wilde er trouwens geen enkele missen. Hij gebruikte die samenkomsten ook en vooral om de vriendschap tussen de collega’s aan te wakkeren. Guy was bezorgd om zijn collega’s, stond altijd klaar om raad te geven of in te springen.**

**Door het succes van deze omwenteling wilde Guy het procédé missioneren naar de andere Vlaamse collega’s. Zo zit Guy, nog datzelfde jaar, mee aan de tafel wanneer de Unie voor Zelfstandige Kinesitherapeuten opgericht wordt.**

**Ondertussen engageert hij zich ook in het tijdschrift KINE 2000 (oplage 20.000 exempl.) als redacteur elektrotherapie. Verder komen we Guy tegen bij de organisatie van vele symposia en congressen.**

**Na de drukke praktijk kruipt Guy achter het stuur van zijn wagen en trekt hij door heel Vlaanderen om tientallen kringen op te richten, allemaal kopieën van zijn Antwerpse Kring.**

**In heel Vlaanderen beginnen kinesitherapeuten samen te werken en zoeken ze contact met de lokale organisaties van andere zorgverleners.**

**De beroepsverdediger**

**En zo werd Guy een topfiguur in de belangrijkste beroepsorganisatie voor zelfstandige kinesitherapeuten UZK. Jarenlang was hij de hoofdredacteur van KINE-FLASH, het UZK-ledenblad. Via dit tijdschrift kon Guy zijn gedachtengoed doorgeven aan duizenden collega’s en bereidde hij hen voor op de volgende stap, de revalorisatie van hun beroep.**

**Dit alles culmineert naar het moment dat de senaatscommissie VOLKSGEZONDHEID moet beslissen over het nieuwe statuut (Diegenant) voor de kinesitherapeut. De nieuwe kinesitherapeut zou een MASTEROPLEIDING volgen, hierdoor beter opgeleid zal hij uit het paramedische gareel stappen om met volle verantwoordelijkheid en in vrijheid een individueel behandelconcept te kunnen opstellen voor de patiënt. Guy had eindelijk bereikt wat hij reeds zolang wou bereiken voor het beroep en de beoefenaars van dat beroep.**

**De onverzettelijke**

**Guy werd ziek, erg ziek, ondervond wat het was om patiënt te zijn, maar Guy bleef vechten. Moest zijn praktijk overlaten aan de collega’s en ging door de hel van meerdere invasieve kankerbehandelingen. Uiteindelijk leek het erop dat Guy de overwinning zou behalen. Hij werd terug sterker, en wou de draad terug opnemen, terug anderen genezen. Tot de ziekte hem terug in haar macht kreeg, Guy stopte zijn solo-praktijk en begon zijn “therapeutische memoires” te schrijven. Hij dacht na over een leven lang genezen. In een lijvig, vulgariserende digitale turf van 228 pagina’s licht hij zijn collega’s in over zijn ervaringen als genezer, doet hij aanbevelingen en wijst zijn collega’s op alle mogelijke statistische valkuilen en evidence based schietgeweren die op het pad liggen van de praktiserende gezondheidswerker. Hijzelf heeft dit boek nog onder grote belangstelling kunnen voorstellen aan zijn zelfstandige kinesitherapeuten en vrienden geneesheren.**

 **De patiënt**

**Guy was niet gemakkelijk voor zichzelf, alhoewel doodziek bleef Guy geïnteresseerd in wat zich rond hem afspeelde en toonde hij respect en dankbaarheid voor iedereen die hem hielp. Met zijn gekende Antwerpse humor bleef hij zijn familie en vrienden begeesteren, tot de fatale laatste maandag.**

**In naam van de kinesitherapie, in naam van al zijn collega’s, in naam van het kiné-onderwijs, in naam van de beroepsvereniging wil ik Guy danken voor zijn ongelimiteerde en BELANGLOZE inzet. Op hetzelfde moment wil ik ook zijn echtgenote Greet danken voor het krediet dat zij haar echtgenoot gaf om zich voor ons in te zetten. Ook U Greet zullen we nooit vergeten!**

**Paul MALLENTJER**

**Een collega maar vooral een vriend**

**\*Uitspraak van de Amerikaanse vijfsterrengeneraal Douglas MacArthur op basis van een oude ballade**