**Dzieje i rozwój Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1871-1950**

Dr n. med. Dariusz STASZEK

Zakład Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej

Kierownik: dr hab. n. med. Czesław Jeśman – prof. UM

Rozprawa doktorska – streszczenie

Promotor - dr hab. n. med. Czesław Jeśman – prof. UM

Recenzenci - prof. dr hab. Andrzej Kaszuba, prof. dr hab. Jolanta Sadowska

Publiczna obrona – 25 marca 2014 r.

Zatwierdzona decyzją Rady Wydziału Wojskowo – Lekarskiego 1 kwietnia 2014 r.

**Wstęp**

Wiek XIX i XX były przełomowym okresem w rozwoju dermatologii i wenerologii, która stała się odrębną dyscypliną medycyny wydzielając się z ówczesnych: chirurgii i interny.

**Głównym celem** pracy było odtworzenie dziejów i przedstawienie rozwoju Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie do 1950 r.

Cele szczegółowe obejmowały:przedstawienie przebiegu ewolucji organizacji Kliniki Dermatologii,ułożenie kalendarium Kliniki Dermatologii,przedstawienie osiągnięć kliniki na polu profilaktycznym, diagnostycznym, terapeutycznym oraz naukowo-badawczym,przeanalizowanie wybranych schorzeń diagnozowanych i leczonych w klinice,analiza współpracy kliniki z ośrodkami dermatologicznymi w kraju i zagranicą oraz współpracy
z organizacjami społecznymi i rządowymi.

**Materiał i Metody**

Głównym źródłem wykorzystanych w pracy **materiałów archiwalnych** było Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Narodowe w Krakowie (dawne Archiwum Państwowe w Krakowie), Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) oraz Archiwum Sióstr Miłosierdzia w Krakowie (Zespół Akta Domów).

W opracowaniu posłużono się następującymi **metodami badawczymi**: historyczno-opisową, retrospektywną, progresywną, syntezy i porównawczą**.**

**Wnioski**

Rozwój nauki o chorobach wenerycznych i skórnych w Polsce był tożsamy z rozwojem
w Europie, a Polska dermatologia i wenerologia rozwijała się już na wiele lat przed utworzeniem katedr tej specjalności. Za kolebkę Kliniki Dermatologicznej UJ można uważać otwarty w 1821 r. Oddział Chorób Wenerycznych i skórnych w szpitalu św. Ducha
w Krakowie. Habilitacja z zakresu dermatologii i wenerologii A. Rosnera na Uniwersytecie Jagiellońskim miała miejsce zaledwie 17 lat po habilitacji F. Hebry w Wiedniu. W. Reiss
w trudnych warunkach lokalowych i materialnych stworzył polską szkołę dermatologiczną opartą na badaniach histopatologicznych. Ważnym elementem aktywności kliniki była działalność społeczna. Pracownicy kliniki aktywnie uczestniczyli w zwalczaniu
i zapobieganiu szerzenia się chorób wenerycznych.