

**معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز**

**خودکشی**

خودکشی (Suicide) یک عمل عمدی و آگاهانه برای پایان دادن به زندگی است که سالانه بیش از ۷۰۰,۰۰۰ نفر در جهان بر اثر آن جان خود را از دست میدهند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، خودکشی چهارمین عامل مرگومیر در افراد ۱۵ تا ۲۹ سال است و بیش از ۷۷٪ موارد در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ میدهد. این پدیده نه تنها یک تراژدی فردی است، بلکه تأثیرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و روانی بر خانواده ها و جوامع باقی میگذارد. خوشبختانه با مداخلات به موقع و مبتنی بر شواهد، خودکشی قابل پیشگیری است.

**عوامل خطر و گروههای آسیب پذیر**

**۱. عوامل فردی و سلامت روان**

اختلالات روانی: افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی، و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در ۷۰-۹۰٪ موارد خودکشی نقش دارند.

سابقه قبلی: اقدام به خودکشی پیشین، قویترین پیشبینی کننده خودکشی بعدی است.

سوءمصرف مواد: الکل و مواد مخدر توانایی قضاوت را مختل و رفتارهای تکانشی را افزایش میدهند.

ترومای کودکی: تجربه آزار جسمی، جنسی یا غفلت عاطفی خطر خودکشی در بزرگسالی را ۳ تا ۵ برابر افزایش میدهد.

**۲. عوامل اجتماعی و اقتصادی**

انزوای اجتماعی: مطالعات نشان میدهد افراد فاقد شبکه حمایتی (خانواده، دوستان) ۲.۹ برابر بیشتر در معرض خودآزاری هستند

بیکاری و فقر: از دست دادن شغل یا کاهش درآمد، به ویژه در شرایط تورم و بی ثباتی اقتصادی، با افزایش ۴۰٪ خودکشی مرتبط است .

تعارضات بین فردی: طلاق، قطع روابط عاطفی، یا خشونت خانگی در ۵۰٪ موارد به عنوان محرک خودکشی گزارش شده است.

**۳. گروههای پرخطر**

نوجوانان و جوانان: دومین عامل مرگ در سنین ۱۰-۲۴ سال؛ عوامل شامل قلدری، سردرگمی هویت جنسی (و فشار تحصیلی

مردان سالمند: بالاترین نرخ خودکشی در مردان بالای ۸۵ سال؛ عوامل شامل بیماریهای مزمن، تنهایی و از دست دادن استقلال.

جوامع بحرانزده: مناطق با جنگ، فقر شدید، یا بلایای طبیعی

**علائم هشداردهنده و ارزیابی خطر**

**علائم کلامی**

بیان مستقیم: "میخواهم خودم را بکشم"، "دلیلی برای زندگی ندارم". بیان غیرمستقیم: "همه بدون من بهترند"، "از این درد خلاصی ندارم".

**علائم رفتاری**

بخشیدن اموال، تنظیم وصیتنامه، یا جستجوی روشهای خودکشی. افزایش مصرف الکل/مواد، رفتارهای پرخطر (رانندگی بی پرواو...). انزوا، قطع ارتباط با دوستان، یا خداحافظیهای غیرمعمول

**علائم عاطفی**

ناامیدی شدید، نوسانات خلقی، یا خشم بی دلیل. بیقراری، اضطراب، یا احساس به دام افتادن

**راهکارهای پیشگیری و مداخله**

**مداخلات فردی**

درمان شناختی-رفتاری: تغییر الگوهای فکری منفی و آموزش مهارتهای مقابله ای

دارودرمانی: داروهای ضدافسردگی (تحت نظارت پزشک) برای کاهش علائم زمینه ای

خطوط بحران: تماس با ۱۲۳ اورژانس اجتماعی ایران

**مداخلات اجتماعی**

محدودسازی دسترسی به روشها: کاهش ۳۰٪ خودکشی با محدودیت فروش سموم، یا داروهای کشنده

آموزش همگانی: برنامه های مدرسه ای برای افزایش تاب آوری و شناسایی زودهنگام. آموزش "سواد سلامت روان" به عموم مردم برای کاهش انگ

حمایت از گروههای پرخطر: برنامه های حمایتی برای سالمندان (جلوگیری از انزوا). مشاوره های ویژه نوجوانان

**نقش عموم مردم در پیشگیری**

**هر فرد میتواند "ناجی زندگی" باشد:**

پرسش مستقیم: اگر کسی را نگران میکنید، بپرسید: "آیا به خودکشی فکر میکنی؟" این سؤال افزایش خطر ایجاد نمیکند .

گوش دادن بدون قضاوت: واکنشهایی مثل "قوی باش" یا "اینقدر دراماتیک نباش" ممنوع!

همراهی و ارتباط: فرد را تا زمان دریافت کمک حرفهای تنها نگذارید.

ارجاع به متخصصان: کمک به فرد برای تماس با خطوط بحران یا روانشناس

**امید به آینده**

خودکشی یک پدیده قابل پیشگیری است و مطالعات نشان داده است که مداخلات مبتنی بر شواهد میتوانند نرخ آن را تا ۳۰٪ کاهش دهند. سرمایه گذاری در برنامه های پیشگیری، بهبود دسترسی به خدمات سلامت روان، و تقویت حمایتهای اجتماعی، به ویژه در جوامع آسیب پذیر (مانند ایران با رتبه ۱۵۵ جهانی) ضروری است. به یاد داشته باشید:

"یک گفتگوی ساده میتواند جان انسان را نجات دهد."

**نکته کلیدی: هرگونه اشاره به خودکشی را جدی بگیرید؛ ۸۰٪ افرادی که خودکشی میکنند، پیش از آن علائم هشدار نشان میدهند**