Реформування системи охорони здоров’я України

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ

Подпрядова А.А., асистент кафедри

соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я

Харківського національного медичного університету

Малько А.А.,

студент 4 курсу спеціальності «Лікувальна справа»

Харківського національного медичного університету

Конституція України (ст. 49) проголошує право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Проте, в силу різноманітних факторів (недостатнє фінансування, недосконалість законодавства, непослідовна соціально-економічна політика тощо) відбувається погіршення стану медичної системи в країні та створюється загроза для реалізації конституційного права людини на отримання медичної допомоги в нашій державі. Тому в Україні назріла гостра необхідність у модернізації існуючої системи охорони здоров’я.  Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я на період 2015 – 2020 рр. створює основу для критичної оцінки існуючих регуляторних механізмів та розробки нових планів розвитку цієї системи. Відповідно до вказаної Національної стратегії базовими принципами усіх секторів охорони здоров’я повинні бути: - вивчення потреб людей; пошук нових організаційних форм медичної допомоги населенню; налагодження відносин між різними учасника системи охорони здоров’я (управлінцями, постачальниками, покупцями послуг тощо); дослідження результативності допомоги та профілактичних програм; аналіз інформації про якість надання послуг.

На нашу думку, саме така наукова дисципліна як соціальна медицина є ефективним інструментарієм реалізації положень Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я на період 2015 – 2020 рр. Значний внесок у становлення і розвиток соціальної медицини зробили такі українські вчені, як В.А. Огнєв, Н.О. Галічева, В.Ф. Москаленко та ін. Разом з тим, виникає нагальна потреба осмислення нової ролі та місця соціальної медицини в житті українського суспільства.

Інформативною основою Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я на період 2015 – 2020 рр. став аналіз основних статистичних показників по охороні здоров'я регіонів України та Європейських держав (ВООЗ «Здоров'я для всіх»), який щорічно готує ДЗ «Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров'я України». Наприклад, за даними статистичних показників цих баз основними причинами смертності в Україні є неінфекційні захворювання, зокрема серцево-судинні, онкологічні, обміну речовин. Ці статистичні дані підтверджують факт незахищеності українців від таких факторів ризику, як: куріння, надмірне вживання алкоголю, нездорове харчування, забруднення навколишнього середовища, брак фізичної активності тощо. Опрацювання зазначених статистичних показників сприяла визначенню однієї із основних соціальних цінностей оновленої системи охорони здоров’я – покращення якості життя українців.

Обробка статистичних даних про витрати державного бюджету на заклади охорони здоров’я засвідчила факт їх переважного витрачання на заробітну плату (71 – 74%). Вивчення цих статистичних показників призвело до формування такого принципу Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я, як ефективного використання обмежених ресурсів, який передбачає спрямування державних коштів на охорону здоров’я винятково на благо громадян.

Таким чином, сучасними завданнями соціальної медицини є: поглиблене вивчення стану здоров'я населення; всебічне дослідження динаміки показників здоров'я населення країни в цілому, а також на регіональному та локальному рівнях; подальше опрацювання напрямків довгострокових і короткострокових програм оздоровлення населення; детальний аналіз діяльності закладів охорони здоров’я; розробка інноваційних планів розвитку системи охорони здоров'я, спрямованих на покрашення здоров’я та самопочуття українців.