Колосс Константина.
Частино сохранившаяся
гигантская портретная статуя
древнеримского императора
Константина Великого.
Мрамор. ок. 313-315 (или 330).
Автор неизвестен.
Беларусь
Учредители:
ОО «Белорусская психиатрическая ассоциация»,
ОО «Белорусская ассоциация психотерапевтов»,
УП «Профессиональные издания»
Журнал зарегистрирован Министерством информации Республики Беларусь.
Свидетельство № 610 от 19.10.2010
Адрес редакции: 220049, ул. Кирова, 17, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел.: (017) 322-16-59, 322-16-76, 322-16-77, 322-16-78
E-mail: psihea@recipe.by
Директор: Евтушенко Л.А.
Заместитель главного редактора: Путшук В.А.
Руководитель службы рекламы и маркетинга: Ковалев М.А.
Технический редактор: Кузьмин С.В.
Украина
Учредитель:
УП «Профессиональные издания»
Журнал зарегистрирован Государственной регистрационной службой Украины 5 октября 2011 г.
Свидетельство КВ № 16182-6982Р
Офис в Украине:
ООО «Профессиональные издания, Украина»
04116, Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, сектор «В», офис 201
Контакты:
тел.: +38 044 33-88-704, +38 067 102-73-64
E-mail: psi_info@ukr.net
Россия
Учредители:
ООО «Филин»
При содействии ОГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №ФС77-64063 от 18.12.2015 г.
Офис в России:
ООО «Филин»
214006, г. Смоленск, пт Пассаж
Тел./факс: +7 920 301 00 19
e-mail: office@recipe.by
Подписка
в каталоге РУП «Белпочта» (Беларусь) индивидуальный индекс 01078; ведомственный индекс 010782.
01078 – единый индекс в электронных каталогах «газеты и журналы» на сайтах агентств: ООО «Информинформ», ЗАО «МК-Периодика», ГП «Пресса» (Украина), ГП «Поща Молдовы» (Молдова), АО «Литеров паштас» (Литва), ООО «Подписанное агентство РКС» (Латвия), Фирма INDEX (Болгария), Kubon+ısıger (Германия)
Электронная версия журнала доступна на сайте psihea.recipe.by, в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru, в базе данных East View, в электронной библиотечной системе IPRbooks.
По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакции в Минске и Киеве.
Журнал выходит 1 раз в 3 месяца.
Цена свободная.
Подписано в печать: 12.02.2019.
Тираж 700 экз. (Беларусь). Завод 1 - 300 экз.
Тираж 1 500 экз. (Украина). Завод 1 - 100 экз.
Тираж 3 500 экз. (Россия).
Заказ № 290.
Формат 70х100 1/16. Печать офсетная
Отпечатано в типографии
ООО «Двигомакс»
г. Минск, пр. Независимости, 58, корпус №17
Тел.: +375 (017) 233 92 06
© «Психиатрия, психотерапия и клиническая психология»
Авторские права защищены. Любое воспроизведение материалов издания возможно только с письменного разрешения редакции с обязательной ссылкой на источник.
© УП «Профессиональные издания», 2019
© Оформление и дизайн УП «Профессиональные издания», 2019
Рецензируемое издание
Журнал включен в международные базы Scopus, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory.

Входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований ( решение коллегии ВАК от 12.06.2009, протокол № 11/6).

Научные статьи, опубликованные в журнале, для украинских соискателей ученых степеней на основании приказа МОН молодежного образования Украины от 17.10.2012 № 1112 приравниваются к зарубежным публикациям.

Ответственность за точность приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений, а также за разглашение закрытой информации несут авторы.

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора.

Ответственность за содержание рекламных материалов и публикаций с пометкой «На правах рекламы» несут рекламодатели.
Гендерная и региональная динамика суицидальной смертности в Украине в период военного конфликта

Gender and Regional Dynamics of Suicide Rate in Ukraine during Military Conflict

Резюме


Региональная динамика уровня суицидов в Украине за последние 7 лет (2010–2016) и среди мужчин, и среди женщин выявила, что в Донецкой и Луганской областях суицидальная кризисная напоминает конфигурацию «зубчатой пильы» со стремительным падением суицидальной смертности в первый год проведения АТО. Нами определены три таргет-группы населения по характеру влияния социального стресса.

Полученные данные по гендерной и региональной динамике уровня самоубийств в Украине в период проведения АТО показывают значимость влияния социального стресса на население страны. Статистический эффект «зубчатой пильы» в динамике уровня самоубийств среди населения восточных регионов страны требует дальнейшего изучения и анализа.

Ключевые слова: уровень самоубийств, гендерная и региональная динамика самоубийств, социальный стресс.
Social stresses significantly influence the level of suicide in any population. Military conflict in Ukraine (2014–2018) named Antiterrorist Operation (ATO) is a huge social stress for our population in last years.

Gender and regional dynamics of suicide rate in the Eastern, Western, Central and Southern regions of Ukraine during the first years of military conflict (2014–2016) was analyzed in the article and compared with the data of suicide mortality in the previous period (1981–2010). The 30-year-old period of studying helps to distinguish four periods of essential fluctuations of suicide rate in Ukraine. All of them were caused by significant social troubles.

Regional dynamics of suicide level in Ukraine for the last 7 years (2010–2016) among men and women revealed that in Donetsk and Lugansk areas, the curve of suicides reminds a "cogged saw" configuration with rapid fall of suicides in the first year of ATO (2014). We defined three target groups of the population with different character of influence of social stress.

The received data about gender and regional dynamics of suicide rate in Ukraine during the military conflict show the significance of influence of the social stress on population. The statistical effect of the "cogged saw" in the dynamics of suicide rate among the population of the Eastern regions of the country demands further studying and analysis.

Keywords: suicide rate, gender and regional dynamics of suicide, social stress.
высокую частоту суицидального поведения в обществе с ослабленным чувством солидарности и аномией, с большим количеством индивидов, отличающихся повышенной раннимостью, а также с масштабами социальных потрясений в обществе и с уровнем «базисной тревоги», нарастающей при несоответствии социокультурным требованиям или стандартам общества, что максимально актуализируется при социальных потрясениях [4–6].

В истории независимой Украины первым значительным социальным стрессом, вызывшим резкое повышение уровня самоубийств, стало потрясение социально-экономического уклада после распада Советского Союза [7]. Статистика нулевых годов показала спад количества самоубийств в Украине на фоне социальной стабилизации.

Психосоциальные стрессы, связанные с радикальными и крупномасштабными переменами в жизни общества, и военные действия, которые с 2014 г. переживают жители Украины, могут вызывать нарушения адаптации (в том числе и в вида суицидального поведения) как у отдельного человека, так и среди определенных социальных групп населения.

■ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

С учетом психосоциальных стрессов, которые сопровождают события, происходящие в Украине с декабря 2013 г. по настоящее время, проанализировать динамику и региональные особенности частоты самоубийств в Украине за этот период и провести их сравнение с мирным периодом.

■ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В анализ были включены данные по всем областям Украины без учета данных по Автономной Республике Крым и части зоны проведения антитеррористической операции с 2014 г. Данные о суицидальной смертности (на 100 тыс. населения) были получены из совместной базы данных центра медицинской статистики Украины.

Данное исследование является продолжением проекта по изучению суицидологической ситуации в Украине в период социокультуральных трансформаций, где нами была проанализирована динамика суицидальной смертности в 1981–2010 гг., ее гендерные и региональные особенности, факторы суицидального риска и протективные факторы в Восточной и Западной Украине. С учетом выраженных колебаний суицидальной смертности в Украине за 30-летний период изучения нами было выделено 4 периода динамики суицидальной смертности в Украине [8–10].


Дальнейший анализ динамики суицидальной смертности в Украине с 2010 г. до 2012 г. показал, что уровень суицидальной смертности в этот период оставался относительно стабильным.

В 2013 г. (последний мирный год в Украине) отмечалось увеличение суицидальной смертности как в мужской, так и в женской популяции (рис. 1).

Начиная с 2014 г. (первый год военных действий) отмечается медленное снижение уровня как мужских, так и женских суицидов. За этот период общий уровень суицидальной смертности снизился на 14%. Следует отметить, что снижение произошло за счет уменьшения распространенности как мужских, так и женских суицидов.


Однако при более углубленном анализе была выявлена региональная и гендерная неоднородность суицидальной смертности (рис. 2).

Для анализа региональной динамики уровня смертности в результате суицидов были вычислены усредненные показатели частоты суицидов в Восточных, Западных, Центральных и Южных регионах Украины.

Рис. 1. Гендерная динамика самоубийств в Украине, 2010–2016 гг.
Таблица 1
Динамика соотношений суицидов у мужчин и женщин в Украине в 2013 г. и 2016 г.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Период</th>
<th>Всего</th>
<th>Мужчины</th>
<th>Женщины</th>
<th>М/Ж</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2013</td>
<td>20,6</td>
<td>36,0</td>
<td>7,4</td>
<td>4,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2016</td>
<td>17,8</td>
<td>31,2</td>
<td>6,1</td>
<td>5,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Динамика в %</td>
<td>-14</td>
<td>-13</td>
<td>-18</td>
<td>+5</td>
</tr>
</tbody>
</table>


До 2013 г. мужская суицидальная смертность оставалась на одном уровне – достаточно высоком, но практически одинаковым в Восточных и Южных регионах Украины (в среднем 41,4 на 100 тыс. нас.) и в Центральной Украине (39,6 на 100 тыс. нас.). В 2 раза реже регистрировалась смертность среди мужчин в Западной Украине, и в среднем за этот период она составляла 21,9 на 100 тыс. нас.

С 2013 г. отмечается расслоение ранее однородной конфигурации суицидальных кривых. Нарастает суицидальная смертность в Южных регионах Украины, достигая своего пика в 2014 г. (45,2 на 100 тыс. населения) и снижаясь в 2016 г. до уровня 2012 г. (41,8 на 100 тыс. населения). Небольшие флуктуации отмечаются в Центральной Украине, суицидальная смертность в которой снизилась в 2014 г. до 37,7 на 100 тыс. населения и достигла своего минимума за период с 2010 г. (37,0 на 100 тыс. населения). В Восточных регионах Украины отмечается стремительное уменьшение суицидальной смертности у мужчин, которая снизилась с 2012 г. на 15% и достигла своего минимума в 2014 г. (35,3 на 100 тыс. населения). В 2015 г. последовало увеличение суицидальной смертности на 11% (до 39,6 на 100 тыс. населения) и в 2016 г. вновь ее уменьшение.

Рис. 2. Гендерная и региональная динамика суицидальной смертности в Украине, 2010–2016 гг.
Гендерная и региональная динамика суицидальной смертности в Украине в период военного конфликта

Рис. 3. Сравнительная региональная динамика суицидальной смертности среди мужчин Украины за 2013–2016 гг.

на 9% (35,6 на 100 тыс. населения). Такую конфигурацию суицидальной кривой в Восточной Украине мы назвали «тип зубчатой пильы».

С учетом того, что в Донецкой и Луганской областях с 2014 г. проводится антитеррористическая операция, нами был проведен гендерный анализ динамики суицидальной смертности в этих областях в сравнении с Днепропетровской, Киевской и Львовской областями (рис. 3, 4). Днепропетровская область является «прифронтовой». Сюда привозят раненых, делают ДНК-анализ и хоронят неопознанные трупы. В области много воевавших, беженцев и переселенцев. Для сравнения взята Львовская область как регион Западной Украины и Киевская область – как регион Центральной Украины.


"Psychiatry psychotherapy and clinical psychology", 2019, volume 10, № 1
В результате анализа региональной динамики суицидальной смертности среди мужчин было выявлено, что только в Донецкой и Луганской областях суицидальная кривая (цифры указаны на 100 тыс. нас.) напоминает конфигурацию «зубчатой пиль» со стремительным падением суицидальной смертности в первый год проведения антитеррористической операции: в Луганской обл. на 44,2% (с 46,6 в 2013 г. до 26,0 в 2014 г.), в Донецкой — на 15% (с 42,8 в 2013 г. до 37,2 в 2014 г.) и стремительным подъемом после второго года АТО: в Луганской области на 73,85% (с 26 в 2014 г. до 45,2 в 2015 г.) и Донецкой на 28% (с 37,2 в 2014 г. до 47,6 в 2015 г.).

В 2016 г. (после третьего года АТО) отмечается второе, менее выраженное снижение суицидальной смертности. В период первого снижения (после первого года военных действий) отмечалось существенное различие в динамике снижения суицидальной смертности среди мужчин в этих областях в 2011 г. (Донецк - 40,2; Луганск - 40,4 на 100 тыс. нас.) с 2013 г. начинается расслоение кривых смертности с одинаковой динамикой по типу «зубчатой пиль», но с разным уровнем смертности.

Следует отметить, что как в Украине в целом, так и во Львовской, Днепропетровской и в Киевской областях динамика суицидальной смертности по типу «зубчатой пиль» в эти годы не зафиксирована.

При анализе региональной динамики суицидальной смертности среди женщин Украины за 2013–2016 гг. наблюдается аналогичная мужской популяции суицидальная динамика. В Луганской и Донецкой областях конфигурация суицидальной кривой также напоминает тип «зубчатой пиль» (рис. 4).

В 2014 г. (первый год АТО) в сравнении с 2013 г. в Луганской области суицидальная смертность женщин (цифры в дальнейшем тексте указаны на 100 тыс. нас.) снизилась на 48,2% (с 11,2 в 2013 г. до 5,4 в 2014 г.), в Донецкой — на 4,55% (с 8,8 в 2013 г. до 8,4 в 2014 г.). Стремительный подъем суицидальной смертности на 66,67% после второго года АТО отмечен в Луганской области (с 5,4 в 2014 г. до 9,0 в 2015 г.), менее выраженный (на 22, 62%) — в Донецкой области (с 8,4 в 2014 г. до 10,3 в 2015 г.). В 2016 г. (после третьего года АТО) отмечается второе снижение суицидальной смертности в Луганской области на 18,9% (с 9,0 в 2015 г. до 7,3 в 2016 г.), в Донецкой области на 19,45% (с 10,3 в 2015 г. до 8,3 в 2016 г.).

Следует отметить, что наиболее высокое соотношение мужских суицидов к женским (м/ж) отмечается в Западной Украине (2013 г. — 6,5 : 1; 2016 г. — 6,0 : 1). Данная тенденция прослеживается более 20 лет и остается стабильной на протяжении всех 4 периодов описанной нами суицидальной динамики (табл. 2).

При анализе уровня суицидальной смертности жителей Западной Украины четко прослеживается тенденция к увеличению удельного веса женских суицидов и уменьшению мужских. Минимум мужских суицидов был зафиксирован в 2010 г. (2,7 на 100 тыс. нас.), затем ежегодно отмечалось их увеличение (пик пришелся на 2014 г. — 4,5 на 100 тыс. нас.), в 2016 г. зафиксировано снижение до 3,6 на 100 тыс. нас.

В данном сообщении мы продемонстрировали зафиксированные статистические тенденции динамики уровня суицидальной смертности.
Таблица 2
Динамика соотношений завершенных суицидов у мужчин и женщин в Украине и регионах, 1996–2016 гг.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Регионы</th>
<th>Среднее соотношение (м/ж)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Украина</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Восточная Украина</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Западная Украина</td>
<td>6,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Центральная Украина</td>
<td>6,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Южная Украина</td>
<td>5,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Киев</td>
<td>5,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

в различных регионах Украины с учетом ее гендерных различий за период военного конфликта с 2014 по 2016 г. Причины и прогностические характеристики полученных данных требуют дальнейшего сбора информации и ее анализа. Но уже сейчас можно выделить те группы населения, которые по-разному отреагировали на происходящие события. Их можно разделить на три таргет-группы влияния социального стресса.

1. Группы населения, которые оказались в гуще военных событий в этот период. К ним можно отнести, прежде всего, осознанно активных участников военных действий (военнослужащие, добровольцы, волонтеры), а также невольных жертв событий (лица, проживающие или проживающие непосредственно в зоне проведения АТО; вынужденные переселенцы из зоны АТО или Крыма – особенно те, кто потерял место жительства или близких; военнооплленные, заложники).

2. Группы населения, косвенно участвовавшие в военных событиях в этот период. Это родственники военнослужащих, добровольцев и волонтеров, активно принимавших участие в военных событиях, а также жители регионов, близких к зоне АТО (прежде всего, проживающие в неоккупированных районах Донецкой и Луганской областей; а также в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях); профессионалы, непосредственно задействованные в преодолении последствий происходящих военных действий (местные власти перечисленных выше регионов, медики, социальные работники); часть жителей регионов вне зоны АТО (вне зависимости от их расположения), но психологически активно переживающих происходящие события.

3. Группы населения, считающие, что они не имеют отношения к событиям, связанным с военными действиями, и которые их коснулись только в силу возникших экономических трудностей: это жители регионов вне зоны АТО, временные и постоянные мигранты.

Выделение таргет-групп воздействия социального стресса необходимо для понимания структуры влияния наиболее острых фазы пролонгированного социального стресса, который испытали население нашей страны, и его последствий для психического здоровья.
Научные публикации

Оригинальные исследования.

Влияние деструктивного интернет-контента на аутоагрессивное поведение подростков (по материалам психиатрического стационара)
Софронов А.Г., Абрамиткин Е.Ю., Добровольская А.Е., Шашковский В.Э., Медведева П.М., Ефимова Е.Ю. ........................................ 13

Влияние родительско-детских отношений на формирование алкогольного аддиктивного поведения у подростков
Климович Е.А., Копытов А.В., Марудина К.В. ...... 22

Особенности адаптации к учебному стрессу русскоязычных и иностранных студентов-медиков первого курса (результаты сравнительного транскультурного исследования)
Руженкова В.В., Руженков В.А. ....................... 31

Особенности детско-родительских отношений в семьях больных шизофренией матерей
Карницкая Л.А. ................................................. 48

Оценка психометрических характеристик и минимально значимых клинических различий Браунской шкалы оценки убеждений (BABS – Brown Assessment of Beliefs Scale)
при шизофрении
Асанович М.В., Асанович М.А. ......................... 61

Гендерная и региональная динамика суицидальной смертности в Украине в период военного конфликта
Юрьев Л.Н., Пилигина Г.Я., Юрьев А.Е. .................. 69

Взаимосвязь между употреблением алкоголя и психическими расстройствами у участников антитеррористической операции
Линкис И.В., Микко А.И., Берненкко А.В., Овчаренко Н.А., Гриневич Е.Г., Линев А.Н., Евтушенко Ю.А., Вербицкий Е.Ю., Самойленко Е.С., Лесная Н.Н., Гольцова С.В. ...... 78

Гендерно обусловленные корреляты высокого суицидального риска у пациентов с деменцией различных типов
Мудренко И.Г., Потапов А.А., Сотников Д.Д. ......................... 87

Взаимосвязь между когнитивными нарушениями и кардиальной автономной нейропатией у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа
Степура Е.А., Жердева Н.Н., Меньковский Б.Н. ...... 96

Диагностика и лечение психических и поведенческих расстройств
Антидепрессанты двойного действия: их особенности и области применения
Евсеев В.А. .................................................. 104

Психоэмоциональные нарушения у подростков с первичной головной болью и их коррекция с помощью биорегулирования
Марченко В.Г., Степанченко К.А. ...................... 112

Клинико-психопатологические и патопсихологические прогнозные факторы течения рекуррентных депрессивных расстройств
Марута Н.А., Федченко В.Ю. ......................... 120

Оценка эффективности действия препарата фенеплиреллин (Энтероп) при лечении пациентов с астенией органического и невротического генеза
Юрьев Л.Н., Дукеевский А.А., Шустерман Т.И., Кокашинский В.А., Эдвард К.Н. ..................... 135

Обзоры. Лекции. Учебные материалы

Генетические аспекты этиопатогенеза расстройств аутистического спектра.
Обзор литературы
Бизюкевич С.В., Карпюк В.А. ......................... 148

Судебно-психиатрическая оценка психических и поведенческих расстройств в уголовном процессе вследствие употребления алкоголя
Скургорева Е.И., Остяко Ю.И., Дукорский В.В. ..... 157

Изображение психических расстройств в литературном творчестве
Л.Н. Андреева (1871–1919)
Бездашний К.В. .............................................. 165

История психиатрии

Вклад ученых Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии в становление психиатрических школ Украины
Чудновских А.Г., Шумей В.К., Нечипоренко В.В., Курасов Е.С. .................. 173
■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные проведенного гендерного и регионального анализа динамики суицидальной смертности в Украине за период военного конфликта (2014–2016 гг) и сравнение их с довоенным периодом подтвердили данные социологической теории Дюркгейма о снижении суицидальной смертности в периоды военных конфликтов в популяции в целом. Однако нами была выявлена специфическая конфигурация динамики суицидальной смертности в регионах, где проводится АТО (Луганская и Донецкая области), по типу «зубчатой пильы»: в течение первого года военных действий – снижение суицидов, на втором году – резкий подъем, на третьем – снижение суицидальной смертности среди населения этих регионов. Статистический эффект «зубчатой пильы» в динамике уровня самоубийств среди населения восточных регионов страны может быть следствием повышения уровня стресс-уязвимости лиц, в наибольшей степени подвергшихся психотравмирующему воздействию, связанному с военными действиями. Эту группу населения можно отнести к первой таргет-группе влияния социального стресса. Этот феномен требует дальнейшего углубленного изучения и анализа последующей динамики суицидального поведения жителей этих регионов.

■ ЛИТЕРАТУРА

Поступила/Received: 29.05.2018
Контакты/Contacts: gpil.doctor@gmail.com, lyuryeva@a-teleport.com