INFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKACJI PERSONELU WYMAGANEGO

W związku z przepisami § 2 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019 poz1285 z późn. zm.), Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o przyjęcie poniższego.

W świetle ww. przepisu, **osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty** oznacza osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,

b) posiada status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu   
w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

c) posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty.

Z treści powyższego przepisu wynika, iż osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, zwana dalej „osobą ubiegającą się o certyfikat”, może realizować świadczenia zdrowotne jedynie wtedy gdy **pracuje pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty**. W świetle definicji określonej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. poz. 295, z póżn. zm.), świadczenia zdrowotne oznaczają działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Wobec powyższego psychoterapia wpisuje się w definicje świadczenia zdrowotnego.

Sprawowanie kontroli i opieki certyfikowanego psychoterapeuty nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez osobę ubiegającą się o certyfikat, wymaga przetwarzania danych osobowych pacjenta, w tym wglądu w jego dokumentację medyczną. W świetle art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta   
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 849), zwanej dalej „ustawą o prawach pacjenta”, pacjent ma prawo   
do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9 ww. ustawy. Przepis art. 9 ustawy o prawach pacjenta, m.in. stanowi, iż pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Wobec powyższego, nie jest możliwa sytuacja,   
w której certyfikowany psychoterapeuta wyznaczony do nadzoru nie uzyskał informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz nie miał wglądu w jego dokumentację medyczną. W przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych przez osobę ubiegającą się o certyfikat, pacjent wyraża zgodę na świadczenie zdrowotne udzielane nie tylko przez ww. osobę, ale również przez certyfikowanego psychoterapeutę, który wyznaczony do nadzoru udziela świadczeń, jednakże ograniczając się jedynie do sprawowania kontroli, pilnowania pracy osoby ubiegającej się o certyfikat czy udzielania jej opieki i wsparcia. Dodatkowo podkreślić należy, że osoba nadzorowana winna mieć możliwość bezpośredniego zasięgnięcia konsultacji u psychoterapeuty sprawującej nad nią nadzór oraz możliwość dokonania wspólnej oceny stanu zdrowia i poprawności postępowania.

Mając powyższe na uwadze, nie jest dopuszczalne aby osoba nadzorująca (osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty) nie była wyznaczona do realizacji świadczeń w zakresie w jakim realizuje te świadczenia jego podopieczny, a co za tym idzie, nie umieszczona w harmonogramie pracy komórki organizacyjnej ze wskazanym godzinowym harmonogramem pracy. Dopuszczalne jest, aby godziny pracy osoby wyznaczonej do nadzoru, jak i osoby nadzorowanej się nie pokrywały. Jednocześnie należy dodać, że osoba wyznaczona do nadzoru ponosi odpowiedzialność za świadczenie zdrowotne udzielone przez osobę nie posiadającą stosownego certyfikatu, nad którym sprawuje nadzór.

Z przepisów rozporządzenia psychiatrycznego, załącznik nr 8 pkt. 1 „organizacja udzielania świadczeń” ppkt 10, wynika także **obowiązek zapewnienia superwizji** dla osób udzielających świadczeń psychoterapeutycznych. Zdaniem ekspertów, superwizja jest warunkiem bezpiecznego udzielania świadczeń psychoterapeutycznych. Zgodnie z określeniami użytymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, superwizja psychoterapii polega na systematycznym, zewnętrznym monitorowaniu procesu psychoterapii przez osobę posiadającą certyfikat superwizora psychoterapii. Z kolei certyfikat superwizora psychoterapii jest to certyfikat wydawany przez stowarzyszenia, posiadające pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii, prowadzące szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, wyłącznie metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, które uzyskały pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii.

W odniesieniu do wątpliwości, czy psychoterapeuta może być jednocześnie superwizorem   
w ramach tej samej komórki organizacyjnej w której udziela świadczeń, taka sytuacja jest dopuszczalna, o ile zapewnione zostanie, iż praca tej osoby jako udzielającej świadczeń, także podlegać będzie superwizji (przez inną osobę).

W tym miejscu należy ponownie odwołać się do sformułowania „superwizja psychoterapii polega na systematycznym, zewnętrznym monitorowaniu procesu psychoterapii”.