**Radka Maxová (S&D).** – Pane předsedající, paní komisařko, už před pandemií COVID-19 se problémy duševního zdraví týkaly asi 84 milionů Evropanů. A tohle číslo se ještě zdvojnásobilo právě během pandemie. A to nás stálo a stojí více než 4 % HDP, tedy více než 600 miliard EUR. Pandemie měla také dopad na psychické zdraví dětí. Výrazně stoupla četnost sebevražedných myšlenek. Mnoho dětí začala trápit deprese nebo úzkostlivé poruchy. A stoupl také počet poruch příjmu potravy nebo sebepoškozování. Dále se prohloubily potíže způsobené sociálním odloučením a problémem fyzického a psychického domácího násilí. S tím spojený problém je nedostatek dětských psychiatrů a psychologů. Situace v rámci Evropské unie se liší, ale v některých oblastech je péče zcela nedostupná anebo je dostupná až ve chvíli, kdy dítě pomýšlí na sebevraždu nebo se o ni už pokusilo. Péči o duševní zdraví nelze tedy nadále považovat za okrajové téma. Potřebujeme evropskou strategii v oblasti duševního zdraví. Ta se musí zabývat duševním zdravím ve všech jeho aspektech od prevence přes léčbu až po péči a pokrývat všechna odvětví politiky jako oblast zdraví, zaměstnanosti, financí, vzdělávání a také sociálních služeb. Ke zvýšení povědomí o duševním zdraví pomůže také vyhlášení Evropského roku duševního zdraví, který by urychlil destigmatizaci a poskytl zúčastněným stranám platformu pro výměnu a sdílení zkušeností a osvědčených postupů.