Projekt z dnia 06.05.2024 r.

ETAP: uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[[1]](#footnote-1)) oraz MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia ……….................……. 2024 r.

w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 652) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i organizację przeprowadzenia szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz aktualizację wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez:

1) pracowników służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej;

2) funkcjonariuszy, policjantów, strażaków;

3) żołnierzy.

§ 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1. planie szkoleń – rozumie się przez to sporządzany corocznie harmonogram organizacji kursów, opracowany oddzielnie dla każdej ze służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz podmiotów szkolących, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
2. podmiocie szkolącym – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, jednostkę szkoleniową, ośrodek lub centrum szkolenia lub kształcenia, służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, dysponujące bazą i kadrą dydaktyczną w liczbie dostosowanej do liczby uczestników szkoleń;
3. programie kursu – rozumie się przez to program, na podstawie którego realizowane jest szkolenie w podmiocie szkolącym, opracowany w oparciu o ramowy program kursu, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”, odpowiednio przez:
4. koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy służby, zatwierdzany przez koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do podmiotów szkolących na potrzeby służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
5. koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy podmiotu szkolącego, we współpracy z kierownikiem podmiotu szkolącego, zatwierdzany przez koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, po uzgodnieniu z przełożonym kierownika tego podmiotu szkolącego – w odniesieniu do podmiotów szkolących na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
6. kierowniku podmiotu szkolącego – rozumie się przez to osobę kierującą podmiotem szkolącym, odpowiedzialną za prawidłową organizację szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
7. zaświadczeniu – rozumie się przez to zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika albo zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika – zgodne ze wzorami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy.

§ 3. 1. Plan szkolenia zawiera:

1. nazwę podmiotu szkolącego, odpowiadającego za organizację szkolenia;
2. zaplanowaną liczbę kursów;
3. terminy realizacji kursów.

2. Plan szkolenia jest opracowany odpowiednio:

1. oddzielnie dla każdej ze służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – przez koordynatorów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy służb;
2. przez koordynatorów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy podmiotów szkolących na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, zatwierdzany przez koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej. Plan szkolenia opracowywany jest w uzgodnieniu z jednostką, której ta jednostka szkoląca podlega.

§ 4. 1. Podmiot szkolący prowadzi szkolenie na podstawie programu kursu.

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzą:

1) lekarz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej ,,systemem”, lub

2) pielęgniarka systemu, lub

3) ratownik medyczny

– posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem kursu oraz co najmniej 3‑letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, lub 5‑letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza, lub pielęgniarki lub ratownika medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w służbach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, realizujący obowiązek kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego.

3. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 w podmiocie szkolącym, kurs może być prowadzony odpowiednio przez lekarza lub pielęgniarkę posiadających kwalifikacje, o których mowa w ust. 2.

4. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

1. psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego – prowadzi psycholog posiadający co najmniej 3‑letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie psychologa;
2. ratownictwa technicznego, chemicznego, biologicznego, zdarzeń radiacyjnych oraz zdarzeń związanych ze skutkami wybuchów – prowadzi osoba posiadająca co najmniej 3‑letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w wymienionych rodzajach ratownictwa;
3. udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym – prowadzi osoba posiadająca aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w środowisku skażonym czynnikami chemicznymi, biologicznymi, promieniotwórczymi, w środowisku powybuchowym (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives ‑ CBRNE).

5. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych w formie kształcenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e‑learning), opracowanej przez podmioty szkolące.

§ 5. 1. Kurs kończy się egzaminem z wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.

2. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego, przy czym każda część egzaminu jest oceniana oddzielnie.

3. Do egzaminu może przystąpić osoba, która:

1. odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu – w przypadku osób, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy lub po upływie 3 lat od dnia wydania zaświadczenia, lub
2. posiada ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika – w przypadku osób potwierdzających uprawnienia.

§ 6. 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w karcie testowej, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, wybranych przez komisję egzaminacyjną, spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.

2. Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.

3. Karty testowe są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie oraz dostarczane na miejsce egzaminu teoretycznego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

4. Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez kursantów lub osoby nieuprawnione. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego, w obecności osób zdających.

5. W trakcie egzaminu teoretycznego jest zabronione:

1. wynoszenie karty testowej z sali egzaminacyjnej oraz kopiowanie, spisywanie lub fotografowanie pytań zawartych w karcie testowej;
2. posiadanie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji;
3. korzystanie z pomocy innej osoby.

6. W przypadku stwierdzenia sytuacji, o której mowa w ust. 5, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyklucza zdającego z egzaminu. Informacja o zdarzeniu zostaje umieszczona w protokole z egzaminu.

7. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych zawartych w karcie testowej.

8. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

§ 7. 1. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

1. dwóch losowo wybranych przez osobę zdającą zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy;
2. resuscytacji krążeniowo‑oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

2. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, oceniane jest odrębnie przez każdego członka komisji, według następującej skali ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny).

3. Cząstkowa ocena niedostateczna wystawiona przez co najmniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej wyklucza zaliczenie egzaminu praktycznego.

4. Oceną końcową z egzaminu praktycznego jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, uzyskanych od poszczególnych członków komisji, zaokrąglona do oceny, o której mowa w ust. 2. Ocena niedostateczna wyklucza uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.

§ 8. W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy w całości lub w części egzaminu lub nie przystąpi do niego w całości lub w jego części, może ona przystąpić do egzaminu lub jego części w następnym terminie, nie więcej jednak niż 2 razy w okresie 1 roku od daty egzaminu zasadniczego. Po upływie roku osoba ta musi powtórzyć cały kurs.

§ 9. 1. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, składającą się z 3 osób, w tym:

1. przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, odpowiednio:
2. koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy służby albo wyznaczonego przez niego: koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy szkoły policyjnej lub koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy szkoły Państwowej Straży Pożarnej lub koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy służby województwa albo wskazanego przez niego lekarza systemu, ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu, którzy posiadają co najmniej 5‑letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do podmiotów szkolących podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
3. koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy podmiotu szkolącego albo wskazanego przez niego lekarza systemu, ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu, którzy posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do podmiotów szkolących na potrzeby jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
4. członka komisji egzaminacyjnej, wyznaczanego spośród wskazanych poniżej osób:
5. konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę podmiotu szkolącego lub wskazanego przez niego lekarza systemu, ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu, którzy posiadają co najmniej 5‑letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy,
6. konsultanta wojskowej służby zdrowia w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu, ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu, którzy posiadają co najmniej 5‑letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy,
7. lekarza systemu, ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu, którzy posiadają co najmniej 5‑letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;
8. przedstawiciela podmiotu szkolącego – lekarza, lub pielęgniarkę lub ratownika medycznego lub ratownika, wskazanego przez kierownika podmiotu szkolącego.

2. Komisję egzaminacyjną powołuje i odwołuje kierownik podmiotu szkolącego.

3. Miejsce i terminy egzaminu ustala kierownik podmiotu szkolącego w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

4. Do składu komisji egzaminacyjnej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, która składa egzamin.

§ 10. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej sporządza protokół z egzaminu, który zawiera:

1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

2) nazwę i kod kursu, jeśli zostały nadane;

3) nazwę podmiotu szkolącego;

4) numer i datę wydania dokumentu wyznaczającego członków komisji egzaminacyjnej;

5) imiona i nazwiska oraz funkcje i stopnie członków komisji egzaminacyjnej;

6) liczbę osób przystępujących do egzaminu oraz procent zdawalności;

7) imiona i nazwiska oraz stopnie osób przystępujących do egzaminu;

8) numery zestawów egzaminacyjnych wylosowanych przez zdających;

9) wykaz ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej;

10) ocenę końcową z egzaminu;

11) miejsce na ujęcie ewentualnych uwag z przebiegu egzaminu;

12) podpisy członków komisji egzaminacyjnej;

13) miejsce na uzupełnienie protokołu z egzaminu o numery wydanych zaświadczeń.

2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje protokół z egzaminu kierownikowi podmiotu szkolącego, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

3. Kierownik podmiotu szkolącego prowadzącego kurs:

1) uzupełnia protokół o numery zaświadczeń wydanych osobom, które otrzymały wynik pozytywny z egzaminu;

2) przekazuje kopię protokołu odpowiednio koordynatorowi szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy służby lub koordynatorowi szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

4. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu szkolącego wydaje zaświadczenie ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania:

1) o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika lub

2) o uzyskaniu tytułu ratownika – w przypadku osób potwierdzających uprawnienia.

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, jest wydawane w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu.

§ 11. 1. Szkolenie prowadzone w podmiotach szkolących na potrzeby odpowiednio służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej podlega cyklicznej ocenie jakości w oparciu o następujące kryteria:

1) zgodność prowadzonego szkolenia z zatwierdzonym programem kursu i planem szkolenia;

2) spełnianie wymogów w zakresie kadry i bazy dydaktycznej;

3) wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej;

4) dostępność aktualnych materiałów i pomocy szkoleniowych;

5) analizę arkuszy ewaluacyjnych szkolenia.

2. Cyklicznej oceny jakości szkolenia w oparciu o kryteria wymienione w ust. 1 dokonuje odpowiednio koordynator szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz koordynator szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej w podległych im zadaniowo podmiotach szkolących. Ocena jakości szkolenia dokonywana jest nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Koordynator, o którym mowa w ust. 2, może powołać komisję, w składzie określonym przez tego koordynatora, która wraz z nim dokona oceny jakości szkolenia.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzonego szkolenia z kryteriami określonymi w ust. 1, koordynator przerywa szkolenie i informuje odpowiednio – ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia oraz przełożonego kierownika tego podmiotu szkolącego, o wstrzymaniu prowadzonego szkolenia przez ten podmiot szkolący wraz z zaleceniami dotyczącymi sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

5. Po usunięciu nieprawidłowości, podmiot szkolący pisemnie informuje o tym fakcie odpowiednio koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przełożonego kierownika tego podmiotu szkolącego.

6. Decyzję o wznowieniu szkolenia w tym podmiocie szkolącym podejmuje odpowiednio koordynator szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub koordynator szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, informując o tym fakcie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia oraz przełożonego kierownika tego podmiotu szkolącego.

7. Osoby uczestniczące w kursie prowadzonym przez podmiot szkolący, w stosunku do którego wstrzymano prowadzenie szkolenia, odbywają szkolenie ponownie od początku, niezależnie od etapu, na którym szkolenie zostało wstrzymane.

§ 12. 1. Aktualizacja wiedzy ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje następujące sposoby i formy:

1) udział w seminariach, warsztatach szkoleniowych organizowanych w macierzystej jednostce wojskowej lub przez jednostki, służby ratownicze, instytucje oraz organizacje działające w obszarze ratownictwa;

2) udział w ćwiczeniach i pokazach;

3) udział w zawodach, mistrzostwach lub innych formach współzawodnictwa;

4) udział w formach kształcenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e‑learning), opracowanych przez podmioty szkolące lub towarzystwa naukowe oraz instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Polsce;

5) samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań na zajmowanym stanowisku służbowym oraz do wykonywanych zadań zawodowych.

2. Aktualizacja wiedzy, o której mowa w ust. 1, obejmuje zagadnienia objęte programem kursu.

Rozdział 2

**Sposób i organizacja** **przeprowadzenia szkoleń w służbach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych**

§ 13. 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych powołuje się:

1) koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „koordynatorem szkolenia KPP MSWiA”, który w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych odpowiada za organizację i przebieg szkoleń w podmiotach szkolących, na potrzeby służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Koordynatora szkolenia KPP MSWiA powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych;

2) koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy służby, zwanego dalej „koordynatorem szkolenia KPP służby”, który odpowiednio w imieniu Komendanta Służby Ochrony Państwa, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej odpowiada za organizację i przebieg szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Koordynatora szkolenia KPP służby powołuje Komendant Służby Ochrony Państwa, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, po akceptacji koordynatora szkolenia KPP MSWiA;

3) koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy szkoły policyjnej, zwanego dalej „koordynatorem szkolenia KPP Szkoły Policji” – odpowiadającego za organizację i przebieg szkoleń w jednostkach szkoleniowych Policji. Koordynatora szkolenia KPP Szkoły Policji, powołuje Komendant Główny Policji po akceptacji koordynatora szkolenia KPP służby;

4) koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy szkoły Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „koordynatorem szkolenia KPP szkoły PSP”, który odpowiada za organizację i przebieg szkoleń w szkole Państwowej Straży Pożarnej. Koordynatora szkolenia KPP szkoły PSP powołuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, po akceptacji koordynatora szkolenia KPP służby;

5) koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej „koordynatorem szkolenia KPP CBŚP”, który odpowiada za organizację i przebieg szkoleń w jednostkach Centralnego Biura Śledczego Policji. Koordynatora szkolenia KPP CBŚP powołuje Komendant Główny Policji po akceptacji koordynatora szkolenia KPP służby;

6) koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy służby województwa, zwanego dalej „koordynatorem szkolenia KPP służby województwa”, który odpowiada za organizację i przebieg szkoleń służby z terenu województwa, powoływanego przez komendanta wojewódzkiego służby po akceptacji koordynatora szkolenia KPP służby, z zastrzeżeniem, że w przypadku Straży Granicznej rozumie się przez to osobę, która odpowiada za  organizację i przebieg szkolenia służby z terenu zasięgu oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, powoływaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, po akceptacji koordynatora szkolenia KPP służby;

7) powiatowego albo miejskiego koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „powiatowym/miejskim koordynatorem szkolenia KPP PSP”, który odpowiada za organizację doskonalenia zawodowego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na terenie powiatu/miasta, powoływany przez właściwego powiatowego/miejskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, po akceptacji koordynatora szkolenia KPP służby;

8) powiatowego lub miejskiego, lub rejonowego koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Policji, zwanego dalej „powiatowym/miejskim/rejonowym koordynatorem szkolenia KPP Policji”, który odpowiada za organizację doskonalenia zawodowego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na terenie powiatu lub miasta, lub rejonu, powoływaną przez właściwego Komendanta Policji, po akceptacji koordynatora szkolenia KPP służby województwa.

2. Koordynatorem, o którym mowa w ust. 1, może być lekarz lub pielęgniarka, lub ratownik medyczny, który:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny albo tytuł zawodowy licencjata;

2) posiada co najmniej 3‑letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, lub 5‑letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu ratownika medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w służbach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) posiada aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu;

4) realizuje ustawowy obowiązek kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego.

§ 14. Koordynator szkolenia KPP MSWiA:

1) odpowiada za organizację i przebieg szkoleń w służbach;

2) odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań przez koordynatorów szkolenia KPP służb;

3) opiniuje plany szkoleń, sporządzane przez koordynatorów szkolenia KPP służb przed ich zatwierdzeniem;

4) rekomenduje program kursu opracowany przez poszczególne służby do zatwierdzenia odpowiednio przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Służby Ochrony Państwa;

5) zatwierdza przedkładane przez koordynatorów szkolenia KPP służb rocznych sprawozdania z realizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w służbach;

6) sporządza coroczne sprawozdania z organizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) dokonuje oceny jakości przeprowadzanych szkoleń w służbach;

8) opracowuje i aktualizuje materiały i pomoce szkoleniowe zgodnie z wytycznymi krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych działających w dziedzinie ratownictwa medycznego;

9) współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi towarzystwami naukowymi działającymi w obszarze ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej, wydaje wytyczne i zalecenia dotyczące organizacji i przebiegu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w resorcie spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z dyrektorem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych właściwego do spraw zdrowia;

10) wykonuje inne zadania wynikające z potrzeby zapewnienia sprawnej organizacji i przebiegu szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w resorcie spraw wewnętrznych.

§ 15. 1. Koordynator szkolenia KPP służby:

1) odpowiada za organizację i przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie;

2) przygotowuje plan szkoleń i przedkłada go do zaopiniowania koordynatorowi szkolenia KPP MSWiA, w terminie do końca lutego danego roku lub na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

3) przedstawia do akceptacji Komendanta Służby Ochrony Państwa albo Komendantów Głównych właściwych służb, roczne sprawozdanie z realizacji planu szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem oceny jakości szkoleń, i w terminie do końca I kwartału następnego rok, przesyła go do zatwierdzenia koordynatorowi szkolenia KPP MSWiA;

4) opracowuje program kursu w służbie i w terminie 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia przedstawia go koordynatorowi szkolenia KPP MSWiA;

5) rekomenduje członków komisji egzaminacyjnych;

6) przewodniczy komisji egzaminacyjnej;

7) dokonuje oceny jakości szkoleń prowadzonych w służbie;

8) współpracuje z koordynatorem szkolenia KPP MSWiA w zakresie aktualizacji materiałów i pomocy szkoleniowych, a także w zakresie ewaluacji planów i programów szkolenia;

9) nadzoruje działania koordynatorów szkolenia KPP służby województwa oraz koordynatorów szkolenia KPP Szkoły Policji i koordynatorów szkolenia KPP szkoły PSP, koordynatora szkolenia KPP CBŚP.

2. Koordynator szkolenia KPP służby realizuje zadania, o których mowa odpowiednio w §16-18 oraz § 20 w jednostkach organizacyjnych Policji, w których nie powołano właściwego koordynatora szkolenia KPP lub wyznacza na okres nie dłuższy niż 3 miesiące ‑ koordynatora szkolenia KPP innej jednostki organizacyjnej Policji, odpowiedzialnego za realizację tych zadań.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

§ 16. Koordynator szkolenia KPP Szkoły Policji i szkoły PSP:

1) odpowiada za organizację i przebieg szkoleń w szkole policyjnej, szkole Państwowej Straży Pożarnej;

2) prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu tytułu ratownika oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika;

3) przygotowuje roczny terminarz szkoleń i egzaminów oraz przedkłada go do zatwierdzenia koordynatorowi szkolenia KPP służby;

4) dokonuje oceny jakości prowadzonych szkoleń;

5) przedkłada koordynatorowi szkolenia KPP służby roczne sprawozdanie dotyczące realizacji szkoleń i oceny jakości szkoleń organizowanych w szkole oraz wyniki ewaluacji szkoleń.

§ 17. Koordynator szkolenia KPP CBŚP:

1) odpowiada za organizację i przebieg szkoleń realizowanych w jednostkach CBŚP;

2) prowadzi rejestr zaświadczeń, o których mowa w § 2 pkt 6, uzyskanych przez funkcjonariuszy i pracowników CBŚP;

3) przygotowuje roczny harmonogram szkoleń i egzaminów oraz przedkłada go do zatwierdzenia koordynatorowi szkolenia KPP służby;

4) dokonuje oceny jakości prowadzonych szkoleń;

5) przedkłada koordynatorowi szkolenia KPP służby roczne sprawozdanie dotyczące realizacji szkoleń i oceny jakości szkoleń organizowanych w szkole oraz wyniki ewaluacji szkoleń.

§ 18. Koordynator szkolenia KPP służby województwa:

1) odpowiada za organizację i przebieg szkoleń w służbie;

2) przygotowuje roczny terminarz szkoleń i egzaminów oraz przedkłada go do zatwierdzenia koordynatorowi szkolenia KPP służby;

3) organizuje szkolenia we właściwej służbie z terenu województwa, a w przypadku Straży Granicznej w zasięgu terytorialnym oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej;

4) dokonuje oceny jakości szkoleń prowadzonych na terenie województwa, a w przypadku Straży Granicznej w zasięgu terytorialnym oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej;

5) przedkłada koordynatorowi szkolenia KPP służby roczne sprawozdanie dotyczące realizacji szkoleń i oceny jakości szkoleń organizowanych przez podmioty szkolące oraz wyniki ewaluacji szkoleń;

6) prowadzi rejestr zaświadczeń, o których mowa w § 2 pkt 6.

§ 19. Powiatowy/miejski koordynator szkolenia KPP PSP:

1) odpowiada za organizację i przebieg szkoleń w komendach powiatowych albo miejskich Państwowej Straży Pożarnej;

2) organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

3) przedkłada wojewódzkiemu koordynatorowi szkolenia KPP PSP roczne sprawozdanie dotyczące realizacji szkoleń i oceny jakości szkoleń organizowanych przez podmioty szkolące oraz wyniki ewaluacji szkoleń;

4) przedstawia koordynatorowi szkolenia KPP służby województwa roczne sprawozdanie dotyczące realizacji szkoleń realizowanych w ramach jednostki organizacyjnej PSP.

§ 20. Powiatowy/miejski/rejonowy koordynator szkolenia KPP Policji:

1) odpowiada za organizację i przebieg szkoleń w komendach powiatowych, miejskich albo rejonowych Policji;

2) organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

3) przedkłada koordynatorowi szkolenia KPP służby województwa roczne sprawozdanie dotyczące realizacji szkoleń i oceny jakości szkoleń organizowanych przez podmioty szkolące oraz wyniki ewaluacji szkoleń;

4) przedstawia wojewódzkiemu koordynatorowi szkolenia KPP Policji roczne sprawozdanie dotyczące realizacji szkoleń w ramach jednostki organizacyjnej Policji.

Rozdział 3

**Sposób i organizacja przeprowadzenia szkolenia w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej**

§ 21. 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Minister Obrony Narodowej powołuje koordynatora szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej „koordynatorem szkolenia KPP MON”, który w jego imieniu odpowiada za prawidłową organizację i przebieg szkoleń w podmiotach szkolących podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Koordynator szkolenia KPP MON:

1) odpowiada za organizację i przebieg szkoleń w podmiotach szkolących na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

2) dokonuje, nie rzadziej niż raz na kwartał, okresowej oceny jakości prowadzonego szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w podmiotach szkolących;

3) odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań przez koordynatorów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy podmiotów szkolących;

4) zatwierdza prowadzenie szkolenia przez podmioty szkolące, z uwzględnieniem założeń organizacyjno-programowych ujętych w ramowym programie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy;

5) zatwierdza plany szkolenia, sporządzane przez koordynatorów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy podmiotów szkolących;

6) zatwierdza programy kursów, opracowanych przez poszczególnych koordynatorów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy podmiotów szkolących;

7) analizuje i zatwierdza roczne sprawozdania z realizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w podmiotach szkolących, przedkładanych przez koordynatorów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy podmiotów szkolących;

8) współpracuje z dyrektorem komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia w zakresie opracowywania i opiniowania projektów aktów prawnych, instrukcji, wytycznych i innych systemowych regulacji związanych z organizacją i prowadzeniem szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

9) opracowuje projekty koncepcji rozwoju specjalności wojskowej ratownik z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i wniosków, w uzgodnieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia;

10) sporządza roczne sprawozdanie z realizacji szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach szkolących i przedstawia je Ministrowi Obrony Narodowej, przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia;

11) wydaje wytyczne i zalecenia dotyczące organizacji i przebiegu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w uzgodnieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia;

12) opracowuje i aktualizuje materiały i pomoce szkoleniowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w oparciu o wytyczne i zalecenia krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej;

13) organizuje odprawy, konferencje, seminaria w zakresie organizacji i przebiegu szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności praktycznych ratowników w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 22. 1. Kierownik podmiotu szkolącego, podległego lub nadzorowanego przez Ministra Obrony Narodowej, w uzgodnieniu z koordynatorem KPP MON powołuje w tym podmiocie szkolącym koordynatora szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „koordynatorem szkolenia KPP” podmiotu szkolącego.

2. Koordynator szkolenia KPP podmiotu szkolącego:

1) odpowiada za organizację i przebieg szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w podległym mu zadaniowo podmiocie szkolącym oraz realizację zatwierdzonego planu szkoleń;

2) dokonuje systematycznej oceny jakości szkoleń w oparciu o kryteria określone w § 11 ust. 1;

3) opracowuje program kursu, uzgadnia go z jednostką organizacyjną sprawującą nadzór nad tym podmiotem szkolącym i przedstawia do zatwierdzenia koordynatorowi szkolenia KPP MON;

4) przygotowuje plan szkoleń realizowanych w podległym mu zadaniowo podmiocie szkolącym, na dany rok kalendarzowy;

5) prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń;

6) przedstawia koordynatorowi szkolenia KPP MON roczne sprawozdanie z realizacji szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w podległym mu zadaniowo podmiocie szkolącym, według zatwierdzonego planu szkoleń na dany rok kalendarzowy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny jakości szkoleń oraz wniosków zebranych w toku szkolenia;

7) opracowuje i przekazuje koordynatorowi szkolenia KPP MON wnioski i rekomendacje w obszarze organizacji i przebiegu szkoleń oraz przepisów normujących przebieg i organizację szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

8) współpracuje z koordynatorem szkolenia KPP MON, w zakresie aktualizacji materiałów i pomocy szkoleniowych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

9) nadzoruje usuwanie nieprawidłowości w prowadzeniu szkoleń;

10) organizuje, w porozumieniu z koordynatorem szkolenia KPP w MON, odprawy, konferencje oraz seminaria mające na celu aktualizację wiedzy i umiejętności praktycznych ratowników, w resorcie obrony narodowej.

§ 23. Koordynatorem, o którym mowa w § 21 i 22, może być lekarz pielęgniarka lub ratownik medyczny, który:

1) posiada tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny) albo tytuł zawodowy licencjata;

2) posiada co najmniej 3‑letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, lub 5‑letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu ratownika medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

3) posiada aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem kursu;

4) realizuje ustawowy obowiązek kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24. Kurs rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 25. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia ich wydania.

§ 26. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 1537, z 2011 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 1752).

§ 27.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Obrony Narodowej

w porozumieniu:

Minister Zdrowia

1. ) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708). [↑](#footnote-ref-1)