*In 2003 stak plotseling een gevaarlijke en besmettelijke virusziekte op, de longziekte* ***SARS****. Vooral in China werden enkele duizeden mensen er door getroffen. “Severe Acute Respiratory Syndrome” (“SARS”) was verantwoordelijk voor meer dan 700 doden en ruim ruim 8000 geïnfecteerden in ongeveer 30 landen.*

“SARS” bracht de economie van Oost-Azië een schade van vele miljaden dollars toe. Het sterkst getroffen werden de dienstensector, met daarin het toerisme, zakenreizen, het transport en de detailhandel. Hongkong, Singapore en Taiwan kregen de hardste klappen.

De economische gevolgen van “SARS” waren vrijwel volledig het gevolg van angst onder de bevolking. Daarom werd gepleit voor meer openheid om de rust te herstellen om de economische schade zo klein mogelijk te houden.

Een jaar later dook er een ander, veel besmettelijker virus op met een veel hoger sterftepercentage dan “SARS”: het virus H5N1 (het **vogelgriepvirus**). Als dit virus zich mengt mengt met het menselijke griepvirus en in staat blijkt velen te besmetten, kan het op grote grote schaal schade veroorzaken. Het menselijk afweersyteem is namelijk niet bestand tegen vogelgriep.

Dankzij drastische maatregelen heeft het vogelgriepvirus zich niet uitgebreid kunnen verspreiden. Helaas zijn er desondanks slachtoffers te betreuren. In 2006 stierven er wereldwijd 79 mensen aan vogelgriep. In 2005 stond de teller op 42 mensen, in 2004 waren het er 32 en in 2003 vier. Sinds de ziekte uitbrak, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 261 besmettingen in tien landen geregstreerd. Zes op de tien besmette mensen overlijdt aan de ziekte, vooral kinderen en jonge volwassen.

*De vrees bestaat dat er steeds vaker onbekende ziten opduiken. Daarom zijn er wereldwijd maatregelen genomen om ziektes op te sporen en elaar daarover te informeren. Hoe eerder een besmettelijke ziekte wordt ontdekt, des te eerder er maatrgelen genomen kunnen worden om verspreiding te voorkomen en de oorzaken weg te nemen.*