**БІОЕТИКА ЯК МЕТОД РЕГУЛЯЦІЇ Й КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ**

**Питецька Н.І.**

**Харківський національний медичний університет**

Наукова революція XX століття суттєво змінила уявлення про природу людини й особливості її існування. Базисні закономірності життєдіяльності людини (життя, смерть і репродукція) стали пріоритетними практичними проблемами в розвитку медицини й біології.

Нові можливості медицини, пов'язані не стільки з лікуванням, скільки з керуванням людським життям вступають у протиріччя зі встановленими моральними цінностями і принципами. Людство відчуло реальну загрозу від власної могутності й стало розробляти механізми захисту життя від нерегульованої експансії інтелекту. На основі медичної етики, яка вирішувала головним чином питання, пов'язані з відносинами лікаря й пацієнта, стала формуватися нова, особлива наука, заснована на любові до мудрості, біоетика (термін «біоетика» – етика життя запропонував професор Ван Ренселлер Поттер у 1969 році) як система знання про межі припустимого маніпулювання життям і смертю людини, виконуючи функції етики застереження, в основі якої лежить страх людини і його бажання запобігти негативним наслідкам своєї діяльності.

Формування біоетики (біомедичної етики) обумовлене прогресом медицини, широким впровадженням у медичну практику новітніх технологій, що викликала появу великої кількості морально-етичних і правових проблем, розв'язати які в рамках традиційної медичної етики складно або неможливо (наприклад, проблема сурогатного материнства, трансплантації органів, штучного запліднення і т.д.). Поряд з цим, причиною формування біоетики є розвиток і твердження ідей про індивідуальні права і свободи, що привело до нового осмислення прав пацієнта (наприклад, право на інформацію щодо методів обстеження й лікування). В основі всіх прав хворого лежить принцип автономії, тобто незалежність пацієнта від лікаря й можливість ухвалювати будь-яке рішення стосовно особистого здоров'я.

Біоетика – метод регуляції й контролю людської діяльності, за допомогою якої можна розумно використовувати досягнення науково-технічного прогресу й поліпшувати якість життя сучасного й майбутнього покоління людей. Вона припускає низку нових етичних принципів і правил для регуляції діяльності вченого й клініциста-практика. Принципи біоетики виникають із необхідності поєднання цінностей людської культури, при цьому людина виступає метою, а не засобом розвитку науки й суспільства.

Основним завданням біоетики є розгляд і вирішення протирічних етичних проблем, які можуть виникнути в процесі медичної практики, при виконанні біомедичних досліджень і експериментів або у випадку комбінації цих видів професійної діяльності. Вона покликана не тільки ідентифікувати й аналізувати конфліктні ситуації, які виникають на межі медицини, біології, філософії і юриспруденції, але й визначати конкретні шляхи їх вирішення. Біомедична етика захищає фундаментальні людські цінності – право людини на життя, автономію, свободу вибору, розробляє сучасне морально-етичне забезпечення медичної науки й практики, однаково значимих і для лікаря, і для хворого.

Основні принципи біоетики міцно увійшли в етичні стандарти медичної практики, які знайшли своє вираження в численних документах міжнародного права, національних законодавствах, етичних кодексах і деклараціях міжнародних і національних медичних асоціацій. Біоетика стала логічною відповіддю на численні етичні питання й проблеми, що виникли наприкінці минулого й на початку нинішнього сторіччя в процесі клінічної діяльності, а також під час біомедичних досліджень і експериментів.

Моральні переконання людей залишаються сьогодні одним з основних способів захисту суспільства від руйнівних наслідків використання нових біомедичних технологій. Тому біоетика як новий вид мудрості повинна бути не тільки комбінацією «біологічного знання з пізнанням системи людських цінностей", указуючи, як саме використовувати наукове знання для забезпечення соціальних благ, але й основою для побудови науково обґрунтованого балансу між новітніми медико-біологічними технологіями, з одного боку, і правами людини, принципами гуманізму, суспільного прогресу – з іншого.