**ВИСНОВОК**

**на проект Закону України «Про внесення змін до**

**Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»**

**(щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб)»**

У поданому законопроекті, який розроблено «з метою підвищення рівня соціального захисту з боку держави медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб» (п. 2 пояснювальної записки), пропонується ст. 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон) викласти в новій редакції, в якій, зокрема, передбачити обов'язкове державне страхування на випадок захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на умовах, установлених Кабінетом Міністрів України, працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ в таких розмірах: у разі інфікування працівника – у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб
на 1 січня календарного року; у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Крім цього, передбачено поширити дію цього Закону на всі випадки інфікування або смерті внаслідок інфікування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я коронавірусною хворобою (COVID-19), які мали місце до набрання чинності цим Законом.

Головне науково-експертне управління, підтримуючи необхідність посилення соціального захисту медичних працівників, які зайняті у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, опрацювавши проект у стислий термін, вважає за доцільне зазначити наступне.

**1.** Щодо запропонованих новел ст. 39 Закону доцільно зазначити, що страховим випадком має бути не сам факт інфікування медичного працівника, а настання стійкої втрати працездатності або смерті в результаті інфекційного захворювання (не тільки коронавірусу). Також виглядає виправданим забезпечити здійснення часткового страхового відшкодування під час лікування зазначених осіб, що особливо важливо при виникненні ускладнень хвороби. Водночас у цьому випадку необхідно враховувати те, що внаслідок швидкого перебігу хвороби і об'єктивної необхідності у страхової компанії проводити збір підтверджувальних документів для виплати, страхова виплата практично завжди буде відбуватися дещо пізніше.

Разом з цим, на теперішній час медичні працівники, які захворіли гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, мають право на страхові виплати з боку Фонду соціального страхування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які складаються із одноразових й щомісячних страхових виплат у разі втрати *професійної* *працездатності* (як часткової, так і повної) (ч. 7 ст. 36 зазначеного вище Закону). В цьому випадку розслідування випадків захворювання медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2 здійснюється за процедурою відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17.04.2019 № 337.

Варто також зазначити, що відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про страхування» обов’язковому медичному страхуванню підлягають медичні та інші працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що *фінансуються з Державного бюджету України*) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов’язаного з виконанням ними професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб. У даному випадку вважаємо за необхідне внести зміни і до цього Закону щодо страхування медичних працівників незалежно від джерела фінансування закладів охорони здоров’я.

**2.** Відповідно до супровідних документів до законопроекту фінансування передбачених у законопроекті заходів здійснюватиметься з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 (п. 5 пояснювальної записки). Проте відповідно до ст. 28 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» фонд *створений на період дії карантину,* установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, *та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину*. У зв’язку з цим, постає питання щодо джерел покриття відповідних видатків після завершення передбаченого терміну.

Звертаємо увагу також на те, що ст. 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» визначено вичерпний перелік напрямів спрямування коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. Серед них такого напряму, як обов'язкове державне страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ на випадок захворювання на інфекційну хворобу, не передбачено.

**3.** Законопроект потребує техніко-юридичного доопрацювання.

3.1. Так, ст. 39 Закону пропонується викласти в новій редакції. Натомістьзазначена стаття фактично доповнюється новими положеннями, а чинна редакція залишилась без змін. У зв’язку з цим, Головне управління не вбачає необхідності викладати у новій редакції всю статтю.

3.2. Зважаючи на те, що у законопроекті зміни вносяться до однієї статті, це слід було б відобразити у назві законопроекту.

Керівник Головного управління С. Тихонюк

Вик.: К. Вербицький, С. Бортнік,

 Н. Пархоменко