**ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ**

Питецька Н.І., Павлюк К. Ю.

Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

 Трансплантологія - це не лише галузь науки, що займається проблемами пересадки органів, тканин або їх штучних замінників. Для багатьох людей у всьому світі – це останній промінець надії на подальше майбутнє, можливість жити і мати шанс побачити завтрашній день. За даними ВООЗ та Глобальної обсерваторії з донорства і трансплантології (ГОДТ) у 2016 році було проведено 135,860 трансплантацій (40,2% становлять пересадки нирок від донора, що живе, 19.8% – пересадки печінки від донора, що живе, 19,8% – пересадки печінки від померлого донора), що на 7,25 % вище, ніж в минулому році. Відмічається невпинний прогрес у цій галузі, що є своєрідним прикладом відомого вислову «попит народжує пропозицію». Отже, трансплантологію можна навіть вважати своєрідним науковим «дарунком» людству. Але відношення до людського тіла соціально, культурно і духовно є складним питанням. Впродовж свого життя люди ототожнюють себе зі своїми тілами, можуть вважити їх священними і недоторканними або, можливо, і навпаки – це інструментальна інтерпретація власного тіла, як об’єкта, який вони використовують тимчасово.

 Однією з проблем, з якою зіткнулася трансплантологія – це питання щодо єдності розуму і тіла, чи існує душа і як вона пов’язана з тілом. Незважаючи на, безумовно, добру мету цієї науки та позитивні показники темпу розвитку і збільшення тривалості виживання людей після трансплантацій, існує і ряд недоліків, які є наслідками самої системи. Так, зростання числа випадків відмови життєво важливих органів і неадекватного їх постачання, особливо від трупів, створили великий розрив між потребою в органах і їх наявністю, що, в свою чергу, призвело до збільшення проміжку часу очікування органу, а також до зростання рівня смертності реципієнтів, що потребують їх. Тому ці моменти стали тригером для підняття етичних, моральних і соціальних питань щодо постачання органів та методів їх розподілу, а також проблемою щодо використання живих донорів в якості добровольців (волонтерів), у тому числі, неповнолітніх. Це призвело до фінансової зацікавленості, виникнення можливості отримання фінансової вигоди і, як наслідок – до практики продажу органів підприємцям, а в деяких країнах світу через експлуатацію бідного прошарку населення – на користь багатої частини населення.

 Таким чином, за християнськими конфесіями, трансплантологія має бути актом любові та добровільного самопожертвування заради блага ближнього і комерційність у цій галузі просто не допустима.