Cezary Włodarczyk

Nowy paradygmat zdrowia publicznego  
CZTERY WNIOSKI PO PANDEMII

Streszczenie

Już przebieg pandemii Covid 19 i dramatyczne nieprzygotowanie rządów, społeczeństw i ich gospodarek oraz systemów zdrowotnych ujawnił konieczność zrewidowanego spojrzenia na ugruntowaną koncepcję zdrowia publicznego. Stało się jasne, że priorytetowe traktowanie przewlekłych chorób starzejących się społeczeństw w obliczu globalnego zagrożenia nieznanym wirusem nie może być kontynuowane. Jednak dopiero pojawienie się następujących później zagrożeń ze strony inflacji, perspektywa ekonomicznego kryzysu i spowodowane wojną masowe migracje pokazały z całą ostrością wielkość wyzwań stojących przed polskim zdrowiem publicznym. Twierdzę, że – poza innymi – cztery wyzwania mają znaczenie szczególne. Są to wyzwania następujące: /a/ pogłębiony przez pandemię trwający kryzys zdrowotny w Polsce, /b/ tolerowanie, a może nawet sprzyjanie przez niektóre środowiska postawom antymedycznym, co ujawniło się przy okazji szczepień, /c/ problem występującego w różnych wymiarach braku zaufania,/d/ pojawienie się w kraju nowej, składającej się głównie z kobiet i dzieci populacji podopiecznych.

Prawdopodobieństwo, że mimo tych wyzwań sytuacja w obszarze zdrowia będzie w przyszłości przynajmniej podobna do tego, co było w przeszłości praktycznie nie istnieje. Stąd dobrze byłoby przygotować plan sensownego działania, dzięki którym zdrowie publiczne będzie w stanie sprostać sytuacji i ujawniającym się wyzwaniom. Sądzę, że pierwszym krokiem może być przywrócenie, a potem kontynuowanie rozmowy z ekspertami.