**ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ БІОЕТИКИ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ГІНЕКОЛОГІЇ**

Лазуренко В.В., Старкова І.В., Лященко О.А.

Харківський національний медичний університет,

кафедра акушерства та гінекології № 2

В сучасній Україні існує багато проблем стосовно репродуктивної системи жінки, що пов´язано з її активністю та фінансовою незалежністю у виборі статевого партнера, обмеженим часом для проведення профілактичних оглядів, незбалансованим харчуванням, можливими переохолодженнями, гіпокінезією та іншими факторами. Лікарі акушери-гінекологи, а також науковці, визначають велику кількість розладів, які мають інфекційне, гормональне, пухлинне походження. Виникає необхідність вивчення цих запитань і під час досліджень науковець може зіткнутися з низкою складнощів, насамперед – втручання в інтимну сферу життя жінки із з´ясуванням його особливостей. Крім того існує специфіка гінекологічного огляду жінки, що торкається її природної сором´язливості. Перед лікарем-дослідником виникає завдання щодо створення сприятливих умов для продуктивного контакту з кожною хворою. Для вирішення цього запитання застосовуються основні набутки біоетики з позицій правознавства, психології жінки, соціології, сучасних релігійних концепцій, обумовлюючи гідну поведінку науковця, без обмеження їх професіоналізму. Кажучи про правознавство, зокрема медичне, необхідно підкреслити, що дослідник повинен дотримуватися визначених юриспруденцією правових норм. Треба створити такі умови, щоб пацієнтка відчувала захист та можливість самостійно приймати рішення відповідно своїм бажанням. Крім того, для успішного отримання результатів, лікар мусить враховувати й психологічні особливості жінки з позиції того, що вона є хворою людиною та може мати пригнічення настрою, апатію, бути виснаженою в результаті зміни якості життя. Таким чином вирішується проблема уникання можливої емоційної вразливості жінки, яка може вплинути на результати досліджень, наприклад, вплив настрою на показники рівня гормонів або онкомаркерів. Звертаючись до біоетики з позиції соціології, треба визначити, що пацієнтка, яка є об´єктом дослідження, виступає особистістю та має будь-які індивідуальні риси, тому необхідно робити усе, щоб уникнути конфліктів, особливо на тлі соціальної нерівності, пам´ятати про подальшу адаптацію учасниці дослідження у суспільстві, можливо з певними, новими для неї особливостями. Релігійні погляди жінки також враховуються під час проведення дослідницької роботи у гінекології і якщо вони суперечать визначеному напрямку, то від участі саме цієї жінки, треба відмовитися. Таким чином, біоетичний аспект досліджень з позицій їх мультидисциплінарності є запорукою сучасної позиції науковця акушерагінеколога і забезпечує з одного боку поважне ставлення до учасників дослідження, а з іншого – отримання певних результатів, які можуть вплинути на подальший розвиток гінекології, як науки.