**Czy pandemia CIVID-19 zmieni paradygmat medycyny?**

Jan Duława
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 Pandemię COVID-19 można potraktować jak naturalny eksperyment, w którym jako ludzkość jesteśmy jednocześnie uczestnikami i obserwatorami. Kawałek kwasu rybonukleinowego nazwany koronawirusem SARS-CoV-2 o mało nie zrujnował całej światowej gospodarki. W warunkach prawdziwego zagrożenia egzystencjalnego na początku pandemii zapanowała (prawie) powszechna zgoda co do zmiany hierarchii podstawowych wartości, stanowiących o kształcie i przyszłości naszej cywilizacji. Niektórzy ze zdumieniem zauważyli, że praca lekarza i pielęgniarki, ale także badacza, może być bardziej wartościowa (chociaż nie dosłownie) niż np. finansistów lub współczesnych gladiatorów występujących na różnych światowych arenach.

 Próby opanowania sytuacji, początkowo dość chaotyczne, dzięki osiągnięciom nauki umożliwiającym opracowanie i wprowadzenie szczepień, stały się po dwóch latach w dużym stopniu skuteczne. Obniżył się więc poziom lęku, ale pozostała niepewność i świadomość podobnych zagrożeń. Próba wysiłkowa, jaką była pandemia, spowodowała dekompensację i tak już niewydolnych systemów ochrony zdrowia większości (wszystkich?) krajów świata.

 Celem wykładu będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy i czego uczy nas przeżycie pandemii i czy jesteśmy gotowi na skuteczną realizację wniosków wynikających z tego doświadczenia. Do najważniejszych z nich należy konieczność zmiany podejścia (pojedynczych osób i całych zbiorowości) do odpowiedzialności za zdrowie (swoje i innych). To z kolei rodzi potrzebę rozważenia zmiany paradygmatu medycyny.