**ПРОБЛЕМИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ**

**Пелих Іван Миколайович**

Здобувач вищої освіти ІІІ курсу І медичного факультету
*Харківський національний медичний університет*

**Черненко Інна Іванівна**

к. мед. наук, с. викладач

 кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я*Харківський національний медичний університет*

*Україна*

Приблизно до середини минулого століття діагностика та методи лікування хворих спирались на досвід більш старших лікарів, що не гарантувало отримання позитивного результаті в лікування, а навіть часто призводило до негативних наслідків. Ситуація не задовольняла ні пацієнтів ні лікарів і в 80-х роках ХХ століття були запропоновані нові підходи до діагностики та лікування. Новий метод включав такі постулати, що препарати які використовують мають бути ефективно дієвими, хірургічне втручання повинно мати мінімальний ризик та максимальну ефективність для пацієнта. Одним словом, даний підхід отримав назву – «доказова медицина» [1-3].

Весь Світ перейшов на стандарти доказової медицини, в Україні лише 20% лікарів притримуються даних правил. Всі інші продовжують працювати по-старому, та навчати цьому молоде покоління лікарів.

Методики діагности та лікування в нашій країні змінюються дуже повільно, причиною цьому є:

1. Освіта медичних працівників в сфері статистичних обчислень - лікар не може об’єктивно оцінити ефективність використання певного лікарського препарату чи методики лікування.
2. Використання при лікуванні у більшості випадків українських аналогів препаратів, як не пройшли міжнародну перевірку, а тільки державну, в якій не включені великі рандомізовані дослідження, що знижує доцільність використання даного препарату.
3. Недостатнє фінансування системи охорони здоров’я, через що пацієнти вимушені купувати дешевші вітчизняні аналоги для свого лікування.
4. Недосконалість законодавства, так як не має чітко прописаних мір покарання для лікарів за недотримання принципів доказової медицини у своїй практиці [3-5].

 Насправді існує набагато більше проблем пов’язаних із впровадженням принципів доказової медицини в українську практичну медичну діяльність, але саме вирішення приведених основних проблем дозволить значно покращити якість вітчизняної медицини, зменшити час на діагностику та лікування.

Список використаних джерел:

1. Власов В. В. (2001) введення в доказову медицину. Медіа Сфера, м., 392 с.
2. Воробйов К. П. (2005а) доказова медицина — нова методологія медичної практики. Частина V. доказова медицина для лікаря-дослідника. Укр. мед. альманах, 4: 48-53.
3. Леонов В. П. (2006) навчання медиків статистиці: спроба системного підходу до проблеми. Міжнародний журнал медичної практики, 2: 17-22.
4. Уваренко А. Р. (2005 )о разработке и внедрении принципов доказательной медицины в Украине. Бюллетень ВАК Украины, 11: 26.
5. Чебраков Ю. В. (2000) методи системного аналізу в експериментальних дослідженнях. СПб, 114 с.