Svar på fråga 2023/24:425 av Marcus Wennerström (S)  
Akutsjukvård i krig

Marcus Wennerström har frågat mig på vilket sätt jag avser att arbeta för att Försvarsmaktens behov av akutvård i fält inte hindras av rådande lagstift­ning.

Försvarsmakten är en statlig vårdgivare som måste kunna bedriva hälso- och sjukvård under mycket speciella förutsättningar. Verksamheten bedrivs av både legitimerad och icke legitimerad personal, som tjänstgör i Försvarsmakten tills vidare eller under viss tid, samt värnpliktig personal. Vid krig måste vårdpersonal inom Försvarsmakten bl.a. kunna utföra vissa vårdåtgärder omedelbart i stridsområdet. Vidare måste vissa avancerade stabiliserande vårdåtgärder kunna vidtas på skadade eller sjuka militärer, för att de ska överleva till dess att civil hälso- och sjukvård kan ta över ansvaret för vården. Försvarsmakten ansvarar i egenskap av vårdgivare för att vård­personalen har den kunskap som krävs för att bedriva god och säker vård.

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) bedömer i slutbetänkandet Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:06) att Försvarsmaktens sjukvårdare får anses utgöra hälso- och sjukvårdspersonal när de utför hälso- och sjukvårdsåtgärder på stridsfältet. Det medför att de omfattas av skyldigheterna för hälso- och sjukvårdspersonal i patientsäkerhetslagen (2010:659). Lagstiftningen detalj­styr inte vem som får göra vad. Regelverket ställer främst krav på hur arbets­uppgifter ska utföras, inte på vem som utför dem. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär också själv ansvaret för hur han eller hon full­gör sina arbetsuppgifter.

Utredningen konstaterar att för att Försvarsmakten ska kunna fullgöra sitt uppdrag, måste sjukvårdare och andra med rätt kompetens kunna ge vissa läkemedel till skadade eller sjuka soldater vid omedelbara omhändertaganden i en stridsmiljö. Det kan exempelvis gälla smärtstillande läkemedel, medel mot nervgasförgiftning, infusionsvätskor vid hypovolemisk chock eller syrgas för att öka syresättningen.

När det gäller möjligheten för sjukvårdare inom Försvarsmakten att ge läkemedel behöver man förhålla sig till det regelverk som gäller för ordina­tion, iordningställande och administrering av läkemedel inom hälso- och sjukvården. Utöver bestämmelserna i patientsäkerhetslagen om hälso- och sjukvårdpersonal finns det inte några särskilda bestämmelser i lag som anger vilken kompetens som krävs för att administrera ett läkemedel till en patient. Däremot finns sådana bestämmelser i myndighetsföreskrifter. Enligt utred­ningens bedömning bör det vara möjligt utifrån gällande lagstiftning att genom föreskrifter tillåta sjukvårdare och andra som efter tillräcklig utbild­ning har visat sig inneha nödvändiga kunskaper, att administrera vissa recept­belagda läkemedel till skadade och sjuka i en stridsmiljö.

Slutbetänkandet bereds i Regeringskansliet och regeringen avser återkomma kring hanteringen av utredningens förslag.

Stockholm den 3 januari 2024

Acko Ankarberg Johansson