


3g Studieretningsprojekt

|  |  |
| --- | --- |
| Elev id:  Elev: | |
|  | |
| Fag: | Vejleder: |
| Bioteknologi A | Jørn M. Clausen  Email: [cl@aalborghus.dk](mailto:cl@aalborghus.dk) |
| Psykologi C |  |

|  |
| --- |
| **Emne:** Genetikkens indflydelse på depression  **Opgaveformulering:**  De senere år har forskningen interesseret sig meget for at lave genetiske studier over sammenhængen mellem psykisk sygdom og genetisk disponering herfor. Du skal skrive en SRP-opgave, hvor du arbejder med at undersøge denne sammenhæng i relation til depression.  I opgaven skal du komme ind på følgende bioteknologiske og psykologiske emner og inddrage forskning og selvvlagt casemateriale, hvor du finder det relevant  Redegør for lidelsen depression idet du bl.a. kommer ind på symptomer, årsager og behandlingsmuligheder.  Afsøg hvordan man bioteknologisk undersøger folks genetiske prædisponering for depression og diskuter i forlængelse heraf, hvorvidt prædisponering for depression er belyst tilstrækkeligt.  Ud fra et bioteknologisk og psykologisk perspektiv skal du diskutere og vurdere fordele og ulemper ved brugen af genetiske analyser indenfor psykiatrien.  **Bilag 1:** [Psykiatrisk Selskab: Begrænset viden om gentest illustrerer enormt problem - Altinget: Sundhed](https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/psykiatrisk-selskab-begraenset-viden-om-gentests-illustrerer-enormt-problem)  *Din besvarelse skal have et omfang på 15-20 normalsider a 2400 enheder (inklusive mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer medregnes ikke i omfanget. Eventuelle bilag betragtes ikke som en del af det skriftlige produkt, der indgår i den samlede bedømmelse.* |
|  |

  
**Afleveres senest: mandag d. 19. april 2021 kl. 15.30.**

**Bilag 1:**

6. september 2019 kl 02:00 [**Sundhed**](https://www.altinget.dk/sundhed)

Debat

# Psykiatrisk Selskab: Begrænset viden om gentest illustrerer enormt problem

DEBAT: 45 procent vil kende risikoen for fremtidige sygdomme, selvom der ikke findes behandlingsmuligheder. Det er et problem, hvad angår de psykiske lidelser, mener Dansk Psykiatrisk Selskab.

Dansk Psykiatrisk Selskab opfordrer til forsigtighed med at informere om psykisk lidelse på baggrund af genomundersøgelser til den almene befolkning. Foto: Robert Pratta/Reuters/Ritzau Scanpix

#### [Rasmus Straka](https://www.altinget.dk/forfatter/rasmus-straka)

[Debatredaktør](https://www.altinget.dk/forfatter/rasmus-straka)

Rasmus Straka har været ansat på Altingets debatredaktion siden januar 2019. Han er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Western Kentucky University, og han har tidligere arbejdet som reporter på Politiken og freelancet for Berlingske, Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

**Af Erik Sandsten, Henriette Bruun med flere**Se dokumentationsboksen

Genetisk forskning har gennem de seneste årtier været i rivende udvikling og medført mange forbedringer inden for blandt andet sygdomsbekæmpelse og menneskers sundhed generelt.

Når vi alligevel vælger at blande os i debatten, er det, fordi der er mange andre aspekter af Nationalt Genom Centers udvikling af personlig medicin.

**Henriette Bruun, Mette Berg Christensen, Annik Francoise Urfe Parnas, Nikolaj Kraglund og Lene Høgh**, Medlemmer af etikudvalget, Dansk Psykiatrisk Selskab

Mange sygdomme har arvelige komponenter, og nogle af disse har via viden inden for genetikken medført, at sygdomme er blevet mulige at lindre eller kurere.

**Fakta**

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.  
  
Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.  
  
Debatindlæg kan sendes til **debat@altinget.dk**.

Også blandt psykiske lidelser har det længe været vidst, at arvelig komponenter spiller en væsentlig rolle for udviklingen af den pågældende lidelse, dog uden at man i dag har tilstrækkelig viden til at kunne diagnosticere eller forbedre behandlingen på baggrund af arvemassen fra det enkelte individ.

Med en så stor andel af befolkningen, der er ramt af psykisk lidelse, og heriblandt mange med utilfredsstillende behandlingsresultater, kan det være vanskeligt at få øje på behov for at begrænse yderligere forskningstiltag inden for genetik.

**Begrænset viden er et problem**  
Når vi alligevel vælger at blande os i debatten, er det, fordi der er mange andre aspekter af Nationalt Genom Centers udvikling af personlig medicin og en biobank med danskernes arvemasse.

Det fremgår blandt andet af den offentligt tilgængelige spørgeskemaundersøgelse til befolkningen om gentest og personlig medicin, at 45 procent ønsker at kende risikoen for fremtidige sygdomme, også selvom der ikke findes forebyggelse eller behandlingsmuligheder, og 30 procent, såfremt dette er tilgængeligt.

Netop den begrænsede viden illustrerer en enorm problematik, hvad især angår genetik og de psykiske lidelser. En illustration af dette kan tages fra en undersøgelse i Island, hvor man undersøgte én af de mest arvelige psykiske lidelser, skizofreni, med en state of the art, såkaldt polygenetisk risikoscore.

Man var i stand til at identificere seks procent af patienterne med skizofreni i et udsnit af befolkningen. Undersøgelsen fandt også, at den samme polygenetiske risikoscore kunne identificere to procent af dem, der var ansat i kreative erhverv.

**Flere spørgsmål er ubesvaret**  
Ud over at give en idé om størrelsesordenen af en sådan prædiktion ved hjælp af genetiske undersøgelser illustrerer det desuden, at de genetiske forandringer knyttet til skizofreni også er forbundet med kreativitet.

Vil man overlade denne komplekse risikovurdering til befolkningen, og vil man informere om andet end sygdomsrisiko som eksempelvis kreativt potentiale?

Hvilke krav er der til præcisionen, hvormed diverse gentest skal kunne prædiktere tilstedeværelse af en lidelse eller et behandlingsresultat?

Man kunne lade sig inspirere fra diskussionerne om screeningsundersøgelser, hvor man forholder sig kritisk til den statistiske sikkerhed, hvormed man kan prædiktere sygdommen ved hjælp af screeningsmetoden.

Det vil sige både, hvor mange af de raske der får et (falsk) positivt svar, samt hvor mange af dem med negativ svartest der alligevel havde sygdommen.

Dertil kommer, at en virksom behandling skal kunne forbedre prognosen i kraft af screeningsundersøgelsens evne til at opdage lidelsen tidligere og iværksættelse relevant behandling.

Vil dette blive overvejet i forbindelse med gentest for psykiske lidelser?

**Udvis forsigtighed**  
Dertil kommer spørgsmålet om, hvordan information om øget risiko for udviklingen af en psykisk lidelse i sig selv kan påvirke risikoen?

Information om genetisk disponering til eksempelvis angst vil for nogens vedkommende med stor sandsynlighed kunne påvirke udviklingen og forløbet (angst for angsten).

Mange kliniske psykiatere og psykologer oplever allerede i dag et øget antal henvendelser fra (raske) klienter, alene fordi de har læst på Google, at den psykiske lidelse, som deres pårørende er ramt af, er arvelig. Denne form for sygeliggørelse af befolkningen skal med i overvejelserne.

Vi mener, at man på lige fod med andre forskningsprojekter kan kontakte både psykisk syge og raske med henblik på frivilligt at bidrage til Nationalt Genom Centers biobank og forskning inden for psykisk sygdom.

Indtil vi kan sige mere om behandling og/eller diagnostik af psykiske lidelser på baggrund af gener, opfordrer vi til forsigtighed med hensyn til information om psykisk lidelse på baggrund af genomundersøgelser til den almene befolkning.