**Dôvodová správa**

1. **Osobitná časť**

**Čl. I**

**K § 1**

Vymedzuje sa predmet zákona, ktorého účelom je zabezpečiť reguláciu výkonu psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov. Predkladaný návrh zákona je z hľadiska jeho vecného obsahu najmä hmotnoprávnou úpravou regulácie výkonu a poskytovania psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti, ktorá je doplnená o procesnú právnu úpravu regulácie psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti v súvislosti s cieľom naplniť zmysel a účel zákona.

**K odseku 1**

Ustanovuje sa predmet zákona, ktorým je úprava podmienok na výkon povolania psychológ a na výkon psychoterapeutickej činnosti, ako aj podmienok poskytovania psychologickej a psychoterapeutickej činnosti iným osobám, vrátane povinností poskytovateľa týchto činností. Ďalej sa týmto zákonom ustanovuje ďalšie vzdelávanie súvisiace s výkonom psychologickej a psychoterapeutickej činnosti, niektoré otázky pôsobnosti Slovenskej komory psychológov (ďalej len „komora“) a dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona.

Komora ustanovená v roku 2004 zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.”) bola zriadená ako stavovská samosprávna organizácia v zdravotníctve združujúca psychológov zdravotníckych pracovníkov. Z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva pred poskytovaním neodbornej psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti je potrebné rozšírenie pôsobnosti komory aj na registráciu psychológov, ktorí nie sú zdravotnícki pracovníci a na osoby, ktoré na základe osobitného predpisu majú oprávnenie vykonávať psychoterapeutickú činnosť, ktorá je zákonom č. 199/4 Z. z. o psychologickej činnosti a slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 199/1994 Z. z.“) ustanovená ako psychologická činnosť. Tento zákon upravuje tie otázky pôsobnosti komory a správy výkonu psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti, ktoré sa týkajú činnosti vykonávanej a poskytovanej mimo rámca zdravotnej starostlivosti.

Účelom zákona je stanoviť a upraviť podmienky pre diferencovanú reguláciu a kontrolu psychologickej a psychoterapeutickej činnosti podľa charakteru vykonávanej činnosti, napríklad či sa vykonáva len ako konzultačná činnosť v oblasti nezasahujúcej do integrity osoby (napríklad v oblasti organizácie práce, marketingu, urbanizmu) alebo sa vykonáva ako odborná starostlivosť v rozsahu prevencie a poradenstva, resp. či sa vykonáva a poskytuje ako liečba osoby v rámci vedomého ovplyvňovania zdravotného stavu v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Rozhodujúcim kritériom pre úpravu regulácie vo vzťahu k dohľadu je miera rizika poškodenia zdravia osoby. K poškodeniu zdravia môže dôjsť, ak sa osobe poskytne nesprávne vykonaná intervencia, správne vykonaná avšak nevhodná intervencia (napríklad vhodná pre pacientov s neurotickým ochorením, ale škodlivá pre pacientov so psychotickým ochorením) alebo dôjde k zneužitiu osoby, napríklad vo forme sexuálneho zneužitia alebo finančného zneužitia (dlhodobé poskytovanie neúčelných intervencií za odplatu). Riziko poškodenia zdravia alebo zneužitia osoby sa zvyšuje so zvýšením intenzity vzťahu (dlhodobá alebo intenzívna psychoterapia), ak je osoba, ktorá službu prijíma, obzvlášť zraniteľná (odkázanosť osoby na pomoc, kombinácia rizikových sociálnych a zdravotných faktorov) a ak sa poskytujú intervencie, ktoré najviac zasahujú osobnú integritu (napr. zdravotné výkony). Dôvodom pre ustanovenie miery a formy regulácie je teda najmä charakter psychologickej a psychoterapeutickej činnosti, ktorých podstatou je podpora zdravia a optimálneho fungovania, čo má takmer vždy dopad na fyzické a psychické zdravie. Regulácia prostredníctvom tohto zákona sa realizuje ako opatrenie zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky, pre ktoré je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva”) gestorom v zmysle § 19 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.”).

**K odseku 2**

Vymedzuje sa pôsobnosť zákona tak, aby aj v prípade dobrovoľnej registrácie v komore osobami, ktoré vykonávajú činnosti podľa osobitného predpisu, tieto činnosti neboli zákonom dotknuté.

Týmto zákonom nie sú dotknuté podmienky na výkon povolania psychológ ani podmienky na výkon psychologickej a psychoterapeutickej činnosti podľa osobitného predpisu (napríklad v rezorte obrany, spravodlivosti, zdravotníctva, školstva). V rezorte školstva sa uplatňuje osobitná právna úprava, v rámci ktorej sa pre výkon odborných činností v kategórii odborného zamestnanca psychológ a školský psychológ uplatňujú aj odlišné kvalifikačné predpoklady.

Na účely jasného vymedzenia, kto je a kto nie je považovaný za poskytovateľa psychologickej činnosti podľa tohto zákona sa ustanovuje, že ním nie je osoba, ktorá sa javí, že poskytuje činnosť podľa tohto zákona, ale poskytuje ju podľa iného právneho predpisu, ktorý je pre jej činnosť *lex specialis*. Môže ísť napríklad o fyzickú osobu poskytujúcu zdravotnú starostlivosť podľa § 30 zákona č. 578/2004 Z. z., fyzickú osobu-podnikateľa na základe licencie na výkon samostatnej praxe podľa § 10 zákona č. 578/2004 Z. z., právnickú osobu – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. alebo právnické osoby poskytujúce psychologickú činnosť v zariadeniach vzniknutých podľa iného zákona, napr. v ústave na výkon väzby, rodinnej poradni a pod.

**K § 2**

Vymedzujú sa základné pojmy, ktorými sú psychologická činnosť, psychoterapeutická činnosť, supervízna činnosť, psychológ, supervízor, poskytovateľ a asistent psychológa.

**K odseku 1**

Upravuje sa legálna definícia pojmu psychologická činnosť. Psychologická činnosť je odborná činnosť vykonávaná psychológom, zameraná najmä na hodnotenie a ovplyvňovanie prežívania a správania sa fyzickej osoby prostredníctvom aplikovania vedecky a odbornou praxou overených metód psychologickej povahy. Medzi psychologické metódy patria najmä pozorovanie, rozhovor alebo iné metódy komunikácie, testovanie štandardizovanými testami na princípe psychometrických meraní doplnených o kvalitatívnu interpretáciu výsledkov testovania, poradenstvo a vytváranie odborne zostavených plánov v oblasti prevencie psychických porúch alebo žiadúcej zmeny správania, ktorú je možné dosiahnuť úpravou životného štýlu, ako aj využívanie prístrojov, ktoré slúžia na poskytnutie biologickej spätnej väzby alebo simulovanie virtuálnej reality, ktorá je predmetom psychologickej činnosti (napríklad liečby psychickej fóbie). Vykonávanie psychologickej činnosti je viazané na výkon povolania psychológ.

 Ustanovuje sa zároveň aj výnimka pre vykonávanie niektorých druhov psychologickej činnosti osobami, ktoré nespĺňajú podmienky pre výkon povolania psychológ, avšak sú odborne spôsobilé vykonávať činnosť psychologického asistenta. Ich odborná spôsobilosť je upravená v § 8 ods. 1 písm. a).

**K odseku 2**

Psychoterapeutická činnosť je odborná činnosť, v rámci ktorej dochádza k aplikácii vybraných psychologických metód za účelom úpravy prežívania a správania sa osoby, úpravy narušenej činnosti organizmu osoby, ktorou môže byť aj narušenie telesných funkcií, a za účelom podpory duševného zdravia. Ide o metódy, ktoré využívajú psychologické prostriedky spravidla charakteru komunikácie a profesionálneho terapeutického vzťahu, niekedy kombinované aj s použitím prístrojov poskytujúcich biologickú spätnú väzbu alebo s biologickou liečbou, ktorú zabezpečuje príslušný ošetrujúci lekár špecialista.

Táto činnosť je vykonávaná systematizovaným spôsobom, ktorý vychádza z konkrétneho teoretického konštruktu v oblasti psychologických vied a aplikujú sa pri nej vopred definované postupy overené ako účinné všeobecné alebo špecifické faktory žiadúcej zmeny. Psychoterapeutická činnosť predpokladá zvládnutie výkonu pokročilých psychologických postupov a vyžaduje si preto pomerne rozsiahle teoretické i praktické vzdelávanie nad rámec bežného vzdelania v psychológii. Napriek tomu psychoterapeutická činnosť nevyžaduje za každých okolností získanie úplného vzdelania v psychológii. Je to tak z dôvodu, že tieto postupy sú vykonávané konkrétnym spôsobom, ktorý za definovaných podmienok môžu vykonávať aj osoby s iným vzdelaním, ak spĺňajú potrebné kritériá. Takými kritériami sú najmä kritériá na rozsah vzdelania v neurobiologických základoch psychoterapie, klinických aspektoch zdravia a psychológie, osobnostné predpoklady a absolvovanie akreditovaného vzdelávania v psychoterapeutickej činnosti. Získané vzdelanie má charakter certifikovanej pracovnej činnosti, t. j. nejde o činnosť, ktorú môže osoba vykonávať izolovane od kompetencií, ktoré sú dané jej povolaním a získaným špecializačným štúdium. Napríklad psychiater vykonáva psychoterapiu v rámci poskytovania psychiatrickej zdravotnej starostlivosti. Poradenský psychológ poskytuje psychoterapeutickú činnosť v rozsahu poradenstva, ale nie liečby psychickej poruchy alebo narušenej komunikačnej funkcie, kde je oprávneným poskytnúť psychoterapiu klinický logopéd. Tým sa zabezpečuje bezpečný výkon psychoterapeutickej činnosti, ktorý sa realizuje podľa dosiahnutého vzdelania, rozsahu absolvovaného študijného programu, ktorý je akreditovaný zvlášť pre každé povolanie, a konkrétnej kompetencie, ktorá sa získava získaným vzdelaním.

Predkladaná právna úprava výkonu psychoterapeutickej činnosti osobami mimo rezortu zdravotníctva, ktorá zahŕňa rôzne činnosti v rozdielnych psychoterapeutických systémoch, stavia na predchádzajúcej skúsenosti s výkonom psychoterapie v kontexte zdravotnej starostlivosti. V zdravotníckych povolaniach sa spravidla všetky činnosti poskytujú stupňovito – najprv na základe odbornosti získanej povolaním, následne špecializáciou a až potom na základe certifikácie zdravotníckeho pracovníka, vrátane presne definovaných kompetencií pre každý stupeň. Prihliada sa aj na počet rokov odbornej praxe. Psychoterapia v zdravotníctve sa vykonáva ako súčasť rôznych druhov špecializovanej zdravotnej starostlivosti - psychiatrickej, klinicko-psychologickej, klinicko-logopedickej a inej, čo vytvára očakávanie smerom k druhu expertízy ošetrujúceho psychoterapeuta. Pacientove očakávania od psychoterapie vyplývajú z profesijného označenia zdravotníckeho pracovníka, ktorý vždy okrem titulu psychoterapeut uvádza aj označenie príslušné pre zdravotnícke povolanie. Certifikovaná pracovná činnosť per se neumožňuje jej výkon vo vlastnom mene, nakoľko pre výkon samostatnej praxe alebo otvorenie ambulancie je potrebné získanie špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore.

Obdobne sa podľa tohto zákona predpokladá, že ak psychoterapeutickú činnosť poskytujú osoby mimo systém zdravotnej starostlivosti, je potrebné jasné odlišovanie kompetencií, ktoré sa získavajú kombináciou pregraduálneho vzdelania, vzdelania v konkrétnom certifikačnom študijnom programe v oblasti psychoterapeutickej činnosti a zabezpečenia potrebných externých podmienok (napríklad prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti, kompatibilita výkonu konkrétnej psychoterapeutickej s inými odbornými činnosťami príslušnými pre povolanie, v ktorom sa psychoterapeutická činnosť vykonáva alebo či je možné činnosť realizovať dištančne).

Otázka kompatibility výkonu povolania a výkonu psychoterapeutickej činnosti v aplikačnej praxi má byť posúdená cez prizmu kompatibility so základnými princípmi psychoterapie. Psychoterapia vyžaduje zachovanie princípov potrebných pre účinné a nenásilné budovanie vnútorných zdrojov osoby, vrátane zachovania etiky bezpečného psychoterapeutického vzťahu pri vytvorení profesionálneho, nezriedka dlhodobého, vzťahu, čo spravidla zahŕňa neposkytovanie rád a pomoci, neudržovanie vzťahu mimo rámec psychoterapie, zachovanie rovnocenného a nestranného vzťahu a iné.

V povolaniach, ktoré stavajú na budovaní externej podpory, zameraných na praktickú a sociálnu podporu, pracujúcich so širším kontextom klientovho života, pracujúcich v hierarchicky usporiadanom vzťahu alebo ak je odborník priamo zapojený do rozhodovania o živote klienta, môže vykonávanie psychoterapeutickej činnosti viesť k poškodeniu zdravia alebo zneužitiu klienta. V takýchto povolaniach je žiaduce, aby sa osoby prednostne vzdelávali v psychoterapeutických prístupoch a technikách, kde sa predpokladá nižšia intenzita vzťahu a tak si zvyšovali odbornú kompetenciu pre výkon a dosahovanie cieľov činnosti v rámci svojho povolania. Aktuálna právna úprava ustanovuje, že takáto činnosť nie je predmetom regulácie podľa tohto zákona.

Psychoterapeutické postupy sa v niečom podobajú, ale zároveň sa odlišujú od odborných psychiatrických a klinicko-psychologických intervencií, ktorých účel je priamo zameraný na ovplyvnenie zdravotného stavu a liečbu konkrétnych psychických porúch a symptómov, alebo patologických vzorcov správania. Týmto však nie je vylúčené poskytnutie psychoterapeutickej činnosti aj u osôb s klinicky významnými stavmi psychickej poruchy v kontexte odborných psychiatrických a klinicko-psychologických intervencií, vyžaduje si však, aby ich vykonával psychoterapeut zdravotnícky pracovník v príslušnom špecializačnom odbore, alebo aby takýto zdravotnícky pracovník indikoval a koordinoval vhodnosť postupov podľa integrovaného liečebného plánu osoby. Za takýchto okolností môže príslušnú psychoterapeutickú činnosť vykonať aj nezdravotnícky pracovník ako prierezovú starostlivosť podľa § 2, ods. 42 v spojení s § 16b zákona č. 576/2004 Z. z.

**K odsekom 1 a 2 spoločne**

Ustanovuje sa, čo nie je psychologickou a psychoterapeutickou činnosťou, aby sa zabránilo zámene podobných činností alebo neprimeranej regulácii výkonu činností, ktoré môžu mať podobný charakter, avšak môžu ich bezpečne vykonávať aj iné odborne zaškolené osoby alebo osoby vykonávajúce iné profesie. Ide najmä o činnosti krátkodobého a intermitentného charakteru, ktoré majú za cieľ stabilizovať a poskytnúť osobe oporu pre jej psychické zdravie, napr. poskytnutie prvej psychologickej pomoci v čase krízy alebo rôzne druhy psychosociálnej podpory. Medzi takéto činnosti taktiež patria rôzne techniky, postupy a intervencie, ktoré vychádzajú z manualizovaného psychoterapeutického prístupu (napríklad postupy odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou) a sú vykonávané ako súčasť iných odborných činností napr. v oblasti sociálnej práce, andragogiky, špeciálnej pedagogiky a p. Taktiež sa za psychoterapeutickú činnosť nepovažujú odborné intervencie psychológa, ak pri nich využíva psychoterapeutické prístupy, na ktoré má vzdelanie. Môže pritom ísť aj o rozsiahlejšie programy sústavného vzdelávania, ako je napríklad filiálna terapia.

**K odseku 3**

Psychologická a psychoterapeutická činnosť má z princípu svojej povahy nie nevýznamný dopad na zdravie osoby a z tohto dôvodu je regulovaná zákonom.

Zákon ustanovuje, že psychologická a psychoterapeutická činnosť sa automaticky považuje za činnosť zameranú alebo majúcu dopad na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia, pre ktorú v zmysle § 45 ods. 1 písm. ar) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.”) ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje reguláciu. Pre oblasť psychologickej činnosti sa ustanovuje aj výnimka pre činnosti vymedzené v § 6 ods. 3 majúce charakter konzultačnej činnosti, pričom sa uvádza aj ich demonštratívny výpočet.

Základným princípom posúdenia, aký dopad na zdravie má psychologická činnosť je individuálne posúdenie kontextu činnosti. Napríklad akademická činnosť môže byť vykonávaná len ako prednášková činnosť, nemajúca vplyv na zdravie, alebo môže byť vykonávaná ako praktický nácvik pokročilých psychologických postupov, v rámci ktorého vzdelávaná osoba podstupuje rozsiahlu sebaskúsenosť a v takomto prípade ide o činnosť majúcu dopad na jej zdravie. Preto ani v prípade, že ide o vzdelávanie v psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti, nie je takáto činnosť vyňatá spod pôsobnosti odseku 3 a nezakladá oprávnenie vykonávať neúčelné zásahy do osobnej integrity študenta.

 Týmto nie je dotknuté poskytovanie psychologickej a psychoterapeutickej činnosti ako zdravotnej starostlivosti, ktorá si vyžaduje osobitnú a ešte prísnejšiu reguláciu.

**K odseku 4**

Vymedzuje sa legálna definícia supervíznej činnosti na účely tohto zákona. Supervízna činnosť je zameraná na profesionálnu podporu v oblasti odbornej kompetencie na výkon psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti a ďalších potrebných kompetencií pre správny, bezpečný a etický výkon týchto činností. Ide najmä o zaujímanie vhodných profesionálnych postojov s ohľadom na osobu, ktorej sa poskytuje činnosť a emočné zdravie odborníka ako ochrana pred syndrómom profesionálneho vyhorenia alebo neetickým správaním. Výkon supervíznej činnosti podrobnejšie upravuje § 18.

**K odseku 5**

Upravuje sa legálna definícia pojmu psychológ. Psychológom je osoba, ktorá absolvovala jednoodborové štúdium psychológie (získala potrebné vzdelanie v prvom aj druhom stupni vysokoškolského v odbore psychológia), a ktorá zároveň aktuálne vykonáva povolanie psychológ. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia sa za psychológa nepovažuje. Rovnako postgraduálnym vzdelaním, napríklad získaním akademického titulu PhD. v oblasti psychológie alebo neurovied sa nezískava kompetencia pre praktické vykonávanie psychologickej činnosti, ani oprávnenie používať profesijný titul psychológ.

Osoba oprávnená vykonávať psychologickú činnosť a používať označenie psychológ je osoba, ktorá vykonáva povolanie psychológ, t. j. je definovaná výkonom povolania, nielen získaným vzdelaním.

**K odseku 6**

 Ustanovuje sa zákaz používať profesijný titul psychológ osobami, ktoré nespĺňajú kritériá podľa tohto zákona a nevykonávajú psychologickú činnosť. Ustanovuje sa výnimka pre psychológov v školstve a školských psychológov, ktorí môžu používať označenie psychológ na základe odlišných kvalifikačných predpokladov, ak vykonávajú odborné činnosti ako odborní zamestnanci v pôsobnosti rezortu školstva.

**K odseku 7**

Vymedzuje sa pojem poskytovateľa, za ktorého je považovaný poskytovateľ psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti, ktorý splnil podmienky podľa tohto zákona. Za poskytovateľa sa považuje fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje psychologickú alebo psychoterapeutickú činnosť vo vlastnom mene alebo ako právnická osoba prostredníctvom na základe licencie vydanej podľa tohto zákona (§ 35 ods. 1 písm. c) a d).

Navrhovaná úprava sa týka len poskytovania činnosti podľa tohto zákona, nie činností poskytovaných podľa iných právnych predpisov. Zámerom zákonodarcu je ustanoviť základnú úpravu rozlišujúcu medzi samotným vykonávaním činnosti, napríklad zamestnancom, a jej poskytovaním vo forme podnikania alebo neziskovej činnosti, aby bolo možné ustanoviť základné podmienky regulácie nielen pre výkon, ale aj poskytovanie psychologickej a psychoterapeutickej činnosti.

Legálna definícia a ustanovenie pojmu poskytovateľ je dôležité pre aplikačnú prax, v rámci ktorej v Slovenskej republike už v súčasnosti pôsobia neziskové organizácie, občianske združenia a iné právnické osoby, ktoré zamestnávajú psychológov. Z pohľadu poskytovaných činnosti, napríklad charakteru psychologického poradenstva alebo krízových psychologických intervencií poskytovaných psychológmi v osobnom kontakte s klientmi ide jednoznačne o poskytovanie psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti, ktorá nie je regulovaná, nakoľko zákon č. 199/2004 Z. z. neustanovil nepriame poskytovanie činnosti prostredníctvom zamestnávania odborne spôsobilých osôb, ale len jej vykonávanie vo vlastnom mene osobami s príslušným oprávnením. § 2 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. zároveň zakazuje vykonávanie psychologickej činnosti, medzi ktorú zaradzuje aj psychoterapiu (§ 1 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z.), v zariadeniach, ktoré nie sú zriadené zákonom alebo na základe zákona, osobami, ktoré nezískali oprávnenie vykonávať psychologickú činnosť vo vlastnom mene.

Predkladaný návrh zákona vytvára priestor pre legálne poskytovanie činnosti právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi a tým vytvára priestor nielen pre reguláciu, ale aj zvyšovanie dostupnosti služieb v oblasti duševného zdravia, napríklad vďaka možnosti zamestnávať aj osoby, ktoré nemajú oprávnenie na poskytovanie činnosti vo vlastnom mene, ak sa pre nich zabezpečí odborný garant. Týmto osobám sa následne umožňuje zaraďovanie do špecializačného vzdelávania alebo certifikačnej príprav a vykonávanie činnosti pod dohľadom odborného garanta. Uvedené opatrenie je dôležité z dôvodu, aby sa mohlo umožniť ďalšie vzdelávanie v špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činnostiach osobám v zariadení, ktoré má z právneho hľadiska možnosť zabezpečiť ich riadny výkon praxe prostredníctvom garanta, čo v súčasnosti nie je možné.

Uvedenou právnou úpravou nie je dotknuté poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ani práva a povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých činnosť je naďalej regulovaná osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 576/2004 Z. z a zákonom č. 578/2004. Z. z.

Za poskytovateľa podľa tohto zákona sa nepovažuje osoba, ktorá poskytuje len konzultačnú činnosť v oblasti psychológie, a to ani v prípade podnikania a zamestnávania ďalších osôb, ktoré taktiež poskytujú konzultačnú činnosť. Rozlišujúcim kritériom je, že v rámci konzultačnej činnosti sa poskytujú služby právnickým osobám, v menšej miere fyzickým osobám, spravidla zdravým, pričom nemajú charakter zásahu do ich integrity a poskytujú sa v rozsahu, pri ktorom nie je odôvodnené predpokladať možnosť poškodenia zdravia vo významnej miere. Príkladom je napríklad výber vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu, poskytovanie rád pre úpravu pracovného prostredia s ohľadom na pracovný výkon a psychickú pohodu zamestnancov, spolupráca s antikonfliktným tímom pri monitorovaní psychologického správania davu a pod.

**K odseku 8**

Legálne sa definuje pojem psychologický asistent, ktorým sa môže stať osoba s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v odbore psychológia, ak vykonáva činnosť v pracovno-právnom vzťahu u poskytovateľa podľa tohto zákona ako asistent psychológa pod dohľadom odborného garanta.

**K odseku 9**

 Definuje sa pojem register. Za register sa považuje register zdravotníckych pracovníkov vedený Slovenskou komorou psychológov podľa doterajšej právnej úpravy, ktorej sa rozširuje pôsobnosť na vedenie registra aj na iné osoby vykonávajúce povolanie psychológ alebo psychoterapeutickú činnosť podľa tohto návrhu zákona.

**K odseku 10**

 Vymedzuje sa pojem registrovaná osoba, za ktorú sa považuje akákoľvek fyzická osoba, ktorá bola zaregistrovaná v registri podľa tohto zákona. Za fyzickú osobu sa považuje aj fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene.

**K § 3**

 Vymedzujú sa spôsoby a podmienky výkonu psychologického povolania a pracovné činnosti, ktoré sú súčasťou psychologickej činnosti. Týmto sa zabezpečuje možnosť diferencovanej regulácie výkonu psychologickej činnosti s ohľadom na charakter a kontext výkonu konkrétnej pracovnej činnosti. Splnomocňovacie ustanovenie predpokladá aj možnosť podrobnejšie upraviť reguláciu pracovných činností vo vykonávacom predpise, avšak len v oblasti spadajúcej do definície zdravotnej starostlivosti a určenia, ktoré pracovné činnosti je možné vykonávať a poskytovať len ako zdravotné výkony v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou a službami s ňou súvisiacimi.

**K odseku 1**

Vymedzujú sa spôsoby, akými je možné vykonávať povolanie psychológ. Môže ísť o vykonávanie povolania ako fyzická osoba alebo ako fyzická osoba podnikateľ. Ako fyzická osoba je možné vykonávať povolanie psychológ ako zamestnanec, ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania podľa § 30 zákona č. 578/2004 Z. z., na základe licencie na výkon zdravotníckeho povolania podľa 68 ods. 1 písm. b), ak sa vykonáva činnosť len v rozsahu výnimky podľa § 3 ods. 1 písm. d) bodu 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenského zákona), (ďalej len “živnostenský zákon”), a na základe licencie na výkon povolania psychológ podľa § 37 ods. 1 písm. a), ak sa vykonáva činnosť len v rozsahu výnimky podľa § 3 ods. 1 písm. d) bodu 1 živnostenského zákona.

Ako fyzická osoba- podnikateľ je možné povolanie psychológ vykonávať na základe licencie na výkon samostatnej psychologickej praxe podľa § 37 ods. 1 písm. c) tohto zákona, na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa § 10 zákona č. 578/2004 Z. z., na základe licencie na samostatný výkon povolania podľa § 68 ods. 1 písm. b) v spojení s povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie v špecializačnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo organizačno-pracovná psychológia podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. a na základe registrácie podľa § 31, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa poskytujúceho konzultačnú činnosť, ktorý sa dobrovoľne zaregistruje.

**K odseku 2**

Vymedzuje sa, aké činnosti sa považujú za výkon psychologickej činnosti. Demonštratívny výpočet sa uvádza, aby bolo možné v prípade potreby diferencovať úroveň regulácie aj osve pre jednotlivé činnosti. Regulácia môže byť napríklad v podobe dobrovoľnej registrácie, povinnej registrácie, povinnosti získať licenciu alebo povinnosti získať na danú činnosť oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Nastavenie diferencovanej právnej úpravy je potrebné najmä za účelom zabezpečenia ochrany zdravia osôb, ak vykonávaná činnosť má charakter klinickej psychologickej diagnostiky a liečby alebo služby súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou, ktorú nie je možné oddeliť od zdravotnej starostlivosti (napr. psychologický posudok), zároveň je potrebné, aby neboli činnosti regulované neprimerane prísne.

**K odseku 3**

Ustanovuje sa splnomocnenie pre ministerstvo zdravotníctva na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré bude plniť úlohu opatrenia zameraného na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorých je v zmysle § 19 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. ministerstvo zdravotníctva gestorom, pre oblasť poskytovania psychologickej a psychoterapeutickej činnosti. Osobitný predpis upraví upraví rozsah pracovných činností podľa odseku 2, ktoré sa nemôžu vykonávať mimo rámec zdravotnej starostlivosti, pretože majú charakter zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou a nemožno ich bezpečne alebo účinne vykonať mimo rámec zdravotnej starostlivosti.

**K § 4**

**K odseku 1**

Vymedzujú sa právne rámce pre výkon psychoterapeutickej činnosti. Psychoterapeutická činnosť sa môže vykonávať len v pracovno-právnom vzťahu alebo na základe licencie, okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom, ako je napr. súhlas ministerstva zdravotníctva na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania podľa § 30 zákona č. 578/2004 Z. z.

V pracovno-právnom vzťahu môže psychológ pôsobiť ako zamestnanec v zariadeniach podľa osobitného predpisu, ktoré upravujú výkon povolania alebo odbornú spôsobilosť na výkon psychoterapie. Druhým spôsobom je výkon psychoterapeutickej činnosti v pracovno-právnom vzťahu s poskytovateľom podľa tohto zákona, ktorý má v zmysle povinností vyplývajúcich z tohto zákona povinnosť zabezpečiť riadne podmienky na výkon psychoterapeutickej činnosti, t. j. primerané materiálno-technické vybavenie (napr. vhodný, ničím nerušený a bezpečný priestor, prispôsobený klientele – napr. deťom), odborného garant pre výkon psychoterapeutickej činnosti, ktorý zodpovedá za správny výkon psychoterapeutickej činnosti a má vzdelanie v psychológii, aby mohol zabezpečiť psychodiagnostické vyšetrenie v prípade, kde nie je jasné, či je pre osobu psychoterapeutická činnosť per se alebo jej druh kontraindikovaný, alebo v prípade, že z priebežného hodnotenia efektu psychoterapeutickej činnosti vyplýva, že osoba nenapreduje očakávaným spôsobom a je potrebné diagnostikovať príčinu. Odborný garant je taktiež nevyhnutný pre zabezpečení adekvátneho výkonu praxe a vzdelávania ďalších osôb, ktoré potrebujú zvýšiť svoju odbornú spôsobilosť.

Z vyššie popísaných dôvodov sa výkon psychoterapeutickej činnosti vo vlastnom mene umožňuje len na základe licencie, ktorú je podľa tohto zákona možné udeliť len v povolaní psychológ. Ide o výkon psychoterapeutickej činnosti ako fyzická osoba-podnikateľ na základe licencie na výkon samostatnej psychologickej praxe podľa § 37 ods. 1 písm. c) tohto zákona alebo ako fyzická osoba na základe licencie na výkon povolania psychológ podľa § 37 ods. 1 písm. a) vykonávajúca činnosť v rozsahu výnimky podľa § 3 ods. 1 písm. d) bodu 1 živnostenského zákona alebo v pracovno-právnom vzťahu u poskytovateľa alebo inej právnickej osoby, ktorá nemá odborného garanta.

Týmto nie je dotknuté vykonávanie psychoterapeutickej činnosti vo vlastnom mene v zdravotníckych povolaniach, ktoré je možné podľa zákona č. 578/2004 Z. z.. Ide o fyzickú osoba na základe licencie na výkon zdravotníckeho povolania podľa 68 ods. 1 písm. b) vykonávajúcu činnosť v rozsahu výnimky podľa § 3 ods. 1 písm. d) bodu 1 zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona, fyzickú osobu- podnikateľa na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa § 10 zákona č. 578/2004 Z. z., fyzickú osoba-podnikateľa s povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie v špecializačnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia, organizačno-pracovná psychológia, klinická logopédia, liečebná pedagogika psychiatria alebo detská psychiatria vydanom na základe dokladovania licencie na samostatný výkon povolania podľa § 68 ods. 1 písm. b) v spojení s § 11 zákona č. 578/2004 Z. z.

**K odseku 2**

Vymedzujú sa pracovné činnosti, ktoré sú súčasťou psychoterapeutickej činnosti. Z ustanovenia vyplýva, že tieto činnosti je možné vykonávať len ako systematizovaný súbor súvisiacich činností, ktoré pri výkone psychoterapeutickej činnosti nemožno od seba oddeliť. Nemožno ich teda vykonávať fakultatívne. Príkladom nesprávneho výkonu psychoterapeutickej činnosti je napríklad aplikácia psychoterapeutických princípov bez psychoterapeutického zhodnotenia faktorov aktuálneho stavu klienta, bez vytvorenia hypotézy o účinných faktoroch zmeny alebo bez vytvorenia psychoterapeutického plánu a plánu hodnotenia dosiahnutých zmien. Táto podmienka sa ustanovuje z dôvodu ochrany osôb v psychoterapii pred nevhodne zvolenými intervenciami alebo finančným zneužitím, ak sa dlhodobo poskytujú neúčelné intervencie.

Precizuje sa, že psychoterapeutickou činnosťou je aj výkon supervízie v psychoterapii a ďalšie činnosti, pri ktorých dochádza k výkonu činností majúcich charakter psychoterapeutickej činnosti podľa § 2 ods. 2 tohto zákona.

**K odseku 3**

Ustanovuje sa splnomocnenie pre ministerstvo zdravotníctva na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý upraví rozsah pracovných činností podľa odseku 2, ktoré sa nemôžu vykonávať mimo rámec zdravotnej starostlivosti, pretože majú charakter zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou. V rámci tohto splnomocnenia vydaný všeobecne záväzný právny predpis zabezpečí funkciu opatrenia zameraného na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorých je gestorom ministerstvo zdravotníctva v zmysle § 19 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z.

I keď činnosti podľa odseku 2 je možné vykonávať len ako vzájomne súvisiaci súbor činností, ustanovenie pojmu prierezová starostlivosť v § 2 ods. 42 v spojení s § 16b zákona č. 576/2004 Z. z. umožňuje ich vykonanie aj v časti, a to v prípade, že niektoré z činností vykoná klinický psychológ alebo psychiater (napríklad môže ísť o klinické zhodnotenie stavu s ohľadom na psychickú poruchu alebo indikáciu vhodných intervencií u pacientov so psychickou poruchou). Podmienky takejto spolupráce upravuje § 16 b) zákona č. 576/2004 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky koordinácie prierezovej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prostredníctvom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka so špecializáciou v odbore psychiatria alebo klinická psychológia a ktorý umožňuje spoluprácu nezdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho psychoterapeutickú podľa tohto zákona s ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom pacienta. Takto je vytvorený priestor, aby nezdravotnícky pracovník poskytujúci psychoterapeutickú ju mohol vykonávať aj podľa integrovaného liečebného plánu, v rámci ktorého ošetrujúci zdravotnícky pracovník indikuje, ktoré psychoterapeutické výkony je možné bezpečne vykonať aj mimo oblasť zdravotnej starostlivosti. Obaja odborníci majú povinnosť viesť v dokumentácii údaje o poskytovaní prierezovej starostlivosti. Týmto sa okrem iného zabezpečuje, že dokumentácia o činnostiach, ktoré boli súčasťou integrovaného liečebného plánu, sa u liečenej osoby zaznamená v jej zdravotnej dokumentácii.

Dôvodom pre prísnu reguláciu výkonu psychoterapeutickej činnosti podľa tohto zákona je mimoriadne intenzívny zásah do integrity osoby. Psychoterapeutická činnosť predpokladá vytvorenie všeobecných predpokladov pre zmenu správania sa človeka, medzi ktoré patrí najmä vytvorenie hlbokého a niekedy aj dlhodobého profesionálneho vzťahu. To so sebou prináša riziká spojené s citovou zainteresovanosťou osoby, ktorej sa psychoterapeutická činnosť poskytuje. Zároveň ide vždy o nerovné postavenie, čo môže viesť k zníženiu ostražitosti osoby k možnosti finančného, sexuálneho alebo iného zneužitia, vrátane možnosti poškodenia zdravia osoby. Účelom regulácie výkonu psychoterapeutickej činnosti je ochrániť osoby pred zneužitím a poskytnutím nesprávnej alebo pre danú osobu nevhodnej starostlivosti. U osôb, ktorých ťažkosti sú klinicky významné a majú kontraindikácie, je potrebné aplikovať psychoterapeutickú starostlivosť v kontexte poskytnutia komplexnej zdravotnej starostlivosti s využitím klinických metód diagnostiky a liečby takejto osoby.

Zákon predpokladá, že umožnenie výkonu psychoterapeutickej činnosti vo vlastnom mene iným osobám, ako ustanovuje tento zákon (psychológom) alebo zákon č. 578/2004 Z. z., je možné až po získaní skúseností z aplikačnej praxe, najmä vo vzťahu k zabezpečeniu riadneho dohľadu a jeho vykonateľnosti nad osobami poskytujúcimi psychoterapeutickú činnosť na základe licencie podľa tohto zákona. Z pohľadu aplikačnej praxe aktuálne predkladaná právna úprava systémovo mení poskytovanie psychoterapeutickej činnosti a ide o pilotnú fázu. Z tohto dôvodu bol výkon psychoterapeutickej činnosti vo vlastnom mene podľa tohto zákona umožnený len psychológom, pričom do budúcnosti sa počíta s tým, že na základe údajov z aplikačnej praxe bude možné uvažovať nad potenciálnym rozšírením upravovaného okruhu.

**K § 5**

Ustanovujú sa všeobecné podmienky výkonu psychologickej a psychoterapeutickej činnosti podľa tohto zákona, ktorých splnenie je predpokladom registrácie osoby v registri podľa tohto zákona. To, či sa podmienky vzťahujú alebo nevzťahujú na výkon činnosti u konkrétnej osoby, sa riadi režimom, podľa ktorého osoba činnosť vykonáva. Na osoby uvedené v odseku 2 sa vzťahujú, len ak dobrovoľne požiadajú o registráciu. Na osoby, ktoré činnosť môžu vykonávať len na základe registrácie podľa tohto zákona (fyzické osoby s licenciou podľa tohto zákona alebo zamestnanci poskytovateľa) sa vzťahujú bezvýhradne.

 Podmienkami výkonu psychologickej a psychoterapeutickej činnosti sú spôsobilosť na právne úkony, zdravotná spôsobilosť, odborná spôsobilosť podľa § 8 (okrem odbornej spôsobilosti na výkon činnosti psychologického asistenta), bezúhonnosť a poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone profesijnej činnosti a dôveryhodnosť (ak ide o osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť).

**K § 6**

Precizujú sa podmienky poskytovania psychologickej a psychoterapeutickej činnosti podľa tohto zákona.

**K odseku 1**

Ustanovuje sa, že psychologickú a psychoterapeutickú činnosť podľa tohto zákona poskytuje poskytovateľ s licenciou vydanou podľa tohto zákona alebo poskytovateľom určený zamestnanec. Týmto ustanovením však nie je dotknuté poskytovanie psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti podľa iných zákonov. Výnimka sa ustanovuje z dôvodu, aby nenastala právna neistota, či poskytovanie psychologickej alebo psychoterapeutickej starostlivosti v zariadeniach, ktoré vznikli zo zákona alebo na základe zákona, napr. v zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody, centrách pre deti a rodinu alebo v zdravotníckych zariadeniach je vykonávané v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom. Výnimku taktiež predstavuje fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorí poskytujú iba psychologickú činnosť charakteru konzultačnej činnosti, na ktorú nie je potrebná licencia. Na nich sa tento zákon vzťahuje len v prípade registrácie. V opačnom prípade poskytujú svoju činnosť podľa osobitných predpisov upravujúcich výkon podnikateľskej činnosti alebo ju vykonávajú v pracovnoprávnom vzťahu.

**K odsekom 2 a 3**

Uvádza sa taxatívny výpočet oblastí v rámci ktorých je možné poskytovať psychologickú alebo psychoterapeutickú činnosť v podmienkach SR. V taxatívnom výpočte sa nachádzajú aj činnosti vykonávané podľa osobitného predpisu (napr. zdravotná starostlivosť) alebo činnosti vykonávané v režime spravovanom týmto zákonom aj osobitným predpisom, prípadne dvomi osobitnými predpismi (prierezová starostlivosť). Zahrnutie aj činností, ktoré sú vykonávané podľa iného právneho predpisu charakteru *lex specialis* má zmysel kvôli ucelenému prehľadu, kde a ako sa psychologická alebo psychoterapeutická činnosť poskytuje, a to aj vzhľadom nato, že na viacerých miestach zákona sú tieto činnosti uvádzané v kontexte koordinácie výkonu činností podľa tohto zákona s činnosťami vykonávanými podľa iných predpisov.

**K odseku 3**

Vymedzuje sa poskytovanie psychologickej činnosti vo forme konzultačnej psychologickej činnosti a uvádza sa demonštratívny výpočet oblastí, v ktorých sa konzultačná činnosť môže poskytovať. Charakteristickým znakom konzultačnej činnosti je, že nemá charakter hodnotenia alebo intervencie v oblasti zdravia, ale napríklad v oblasti optimálneho výkonu, zvyšovania efektivity, hodnotenia osobnostných charakteristík na účely určenia vhodnosti osoby na výkon pracovných činností, aplikovania kultúrnych a behaviorálnych vhľadov pri poskytovaní komerčných služieb, komparatívnej psychológie a i.

**K odsekom 4 až 7**

Podmienkou poskytovania, ak ide o poskytovanie podľa tohto zákona, je vydanie licencie podľa § 35 odseku 2 písm. c) alebo d).

Ak ide o fyzickú osobu, podmienky, ktoré musí splniť, aby jej licencia bola vydaná sú určenie obvyklého miesta činnosti, na ktorom sa činnosť poskytuje, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone profesijnej činnosti, členstvo v komore, dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Vzhľadom na to, že špecializačné štúdium podľa tohto zákona bude ustanovené až nariadením vlády, ustanovuje sa, že odbornú spôsobilosť splní aj žiadateľ, ktorý získal vzdelanie v špecializačnom odbore poradenská psychológia alebo klinická psychológia poľa zákona č. 578/2004 Z. z. a na túto činnosť nestratil odbornú spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa stráca dlhodobým nevykonávaním činnosti alebo ak sa osoba sústavne v psychologickej činnosti nevzdeláva. Ustanovuje sa preto podmienka, že danú činnosť psychológ vykonával najmenej v období dlhšom ako dva roky v priebehu predchádzajúcich siedmich rokov.

Ak ide o právnickú osobu, podmienky, ktoré musí splniť, aby jej licencia bola vydaná sú určenie obvyklého miesta činnosti, na ktorom sa činnosť poskytuje, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone profesijnej činnosti, dôveryhodnosť, bezúhonnosť a odborný garant s rovnakou odbornou spôsobilosťou, aká je podmienkou poskytovania pre poskytovateľa fyzickú osobu.

Poskytovateľ nad rámec splnenia základných podmienok pre vydanie licencie, je povinný mať ustanoveného odborného garanta pre každú činnosť, ktorú poskytuje, vrátane psychoterapeutickej činnosti.

 V aplikačnej praxi je tak zabezpečený bezpečný výkon odbornej starostlivosti o duševné zdravie, s možnosťou regulovať štandardy kvality rovnako pre všetkých poskytovateľov a zabezpečenia povinnej minimálnej odbornej spôsobilosti pre pokrytie prvej fázy kontaktu s klientom.

Zámerom reformy duševného zdravia, v rámci ktorej sa vytvorila nová právna úprava výkonu psychologickej a psychoterapeutickej činnosti, nie je pokračovanie v neefektívnych spôsoboch výkonu činnosti, ktorých limity sú pre oblasť zdravotnej starostlivosti známe. Poskytovanie odbornej starostlivosti jednoosobovými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti významne limituje dostupnosť starostlivosti o duševné zdravie z dôvodov finančnej neefektivity takejto formy poskytovania a nemožnosti pokryť všetky potrebné činnosti jednou osobou, či zabezpečiť vzdelávanie ďalších zdravotníckych pracovníkov. Z uvedeného dôvodu je právna úprava poskytovania činností podľa tohto zákona nastavená tak, aby potencovala vznik multidisciplinárnych tímov, ktoré zabezpečia rast a udržateľnosť kvality služieb, dostupnosť širšieho spektra služieb na jednom mieste a zabezpečenie možnosti výkonu odbornej praxe a ďalšieho, najmä špecializačného, vzdelávania osobám v pracovno-právnom vzťahu s poskytovateľom podľa tohto zákona.

Ďalším dôvodom, pre ktorý sa ustanovuje povinnosť odborného garanta pre výkon psychologickej činnosti aj u poskytovateľa, ktorý sa primárne zameriava na výkon psychoterapeutickej činnosti, je odborná garancia správneho vyhodnotenia kontraindikácií pre poskytnutie psychoterapeutickej činnosti, čo môže vyžadovať aj použitie psychodiagnostických metód psychológom. Aplikácia konkrétnych podmienok poskytovania u rôznych skupín osôb poskytujúcich činnosť podľa tohto zákona je diferencovaná, podľa toho, o akú osobu ide (napr. poskytovateľa právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo len osobu vykonávajúcu samostatnú prax, resp. právnickú osobu, ktorá poskytuje konzultačnú činnosť a nie je definovaná ako poskytovateľ podľa tohto zákona.

Vo vzťahu k povinnosti mať odborného garanta pre každú poskytovanú činnosť sa u poskytovateľov podľa tohto zákona, ktorí sú právnické osoby alebo fyzické osoby-podnikatelia, ustanovuje výnimka pre prípady, kedy predmetnú činnosť vykonáva len zamestnanec alebo osoba v obdobnom vzťahu, ktorá je držiteľom licencie na výkon povolania, v rámci ktorej je oprávnená predmetnú činnosť vykonávať samostatne.

**K § 7**

Ustanovujú sa podmienky pre preukázanie zdravotnej spôsobilosti. Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby registrované osoby boli zdravotne spôsobilé a schopné poskytovať služby na profesionálnej úrovni.

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje vo forme lekárskeho posudku vystaveného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Pri dôvodnom podozrení na stratu zdravotnej spôsobilosti, komora môže registrovanú osobu vyzvať na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti. Posúdenie vykoná poskytovateľ špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorého určil príslušný orgán. Ustanovuje sa lehota na splnenie povinnosti a to tri mesiace od doručenia výzvy. Táto lehota je záväzná a jej nedodržanie môže viesť k disciplinárnym opatreniam alebo pozastaveniu výkonu povolania.

Zavedením pravidelného posúdenia zdravotnej spôsobilosti po 65. roku veku sa minimalizuje riziko výkonu povolania osobami, ktorých zdravotný stav by mohol byť s pribúdajúcim vekom oslabený. Dôvodom je zvýšené riziko zdravotných problémov spojených s vekom alebo involučné osobnostné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť výkon psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti.

**K § 8**

Ustanovenie upravuje odbornú spôsobilosť na výkon psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti, pričom vymedzuje jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a podmienky ich získania. Zákon rozlišuje odbornú spôsobilosť na výkon psychologickej činnosti a odbornú spôsobilosť na výkon psychoterapeutickej činnosti, pričom v oboch prípadoch definuje jednotlivé úrovne kvalifikácie a spôsob ich dosiahnutia.

**K odseku 1**

Podrobnejšie sa ustanovujú podmienky pre preukázanie odbornej spôsobilosti na výkon psychologickej činnosti. Vymedzujú sa stupne odbornej spôsobilosti, ktoré osobu oprávňujú vykonávať základné odborné pracovné činnosti, a následné nadstavbové špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti v oblasti výkonu psychologickej činnosti.

Ustanovuje sa odborná spôsobilosť aj pre osobu s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v odbore psychológia, ktorá môže vykonávať odborné činnosti v rozsahu svojho vzdelania, avšak len v rámci pracovno-právneho vzťahu s poskytovateľom psychologickej činnosti podľa tohto zákona. Činnosti, ktoré môže vykonávať, sa odvíjajú od kompetenčného profilu schopností a zručností dosiahnutých absolvovaním vysokoškolského programu psychológia v prvom stupni a v študijnom odbore psychológia.

Osobitne sa upravuje odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného garanta pre činnosti, na ktoré psychológ získal odbornú spôsobilosť absolvovaním príslušného špecializačného štúdia a samostatným výkonom špecializovaných pracovných činností v trvaní najmenej tri roky, alebo absolvovaním špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy a samostatným výkonom certifikovaných pracovných činností v trvaní najmenej jeden rok. Tento mechanizmus zabezpečuje, že odborný garant má dostatočné odborné skúsenosti a znalosti potrebné na garanciu kvality poskytovaných služieb.

**K odseku 2**

Upravuje sa odborná spôsobilosť na výkon psychoterapeutickej činnosti, ktorá sa nadobúda získaním vzdelania v psychoterapeutickej činnosti podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu (zákona č. 578/2004 Z. z.).

**K odseku 3**

Upravuje sa odborná spôsobilosť na výkon supervíznej činnosti, ktorá sa získava absolvovaním akreditovaného študijného programu podľa § 24 tohto zákona.

**K odseku 4**

Ustanovuje sa splnomocnenie pre vydanie nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon činností podľa odseku 1 a 2 na účely poskytovania psychologickej a psychoterapeutickej činnosti podľa tohto zákona, najmä vo vzťahu ku konkrétnym kompetenciám, ktoré sa získajú získaním vzdelania podľa tohto nariadenia vlády a odbornou praxou.

**K § 9**

Ustanovujú sa podmienky pre preukázanie bezúhonnosti, aby tieto činnosti vykonávali iba osoby, ktoré spĺňajú morálne a etické požiadavky nevyhnutné pre výkon svojej činnosti. Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje špecializovaným výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Občania iných krajín bezúhonnosť preukazujú dokladom obdobným výpisu z registra trestov. Splnenie podmienky bezúhonnosti overuje komora.

**K § 10**

Ustanovujú sa všeobecné a špecifické povinnosti registrovanej osoby pri vykonávaní psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti.

**K odseku 1**

Vymedzujú sa všeobecné povinnosti registrovanej osoby za účelom zabezpečenia, že činnosť bude vykonaná odborne správne, svedomito, zodpovedne a čestne a v súlade s najlepším záujmom osoby, ktorej sa činnosť poskytuje. Všeobecné povinnosti vytvárajú základný profesionálny a etický rámec pre výkon činnosti registrovanej osoby.

**K odseku 2**

Vymedzujú sa špecifické povinnosti registrovanej osoby za účelom zabezpečenia trvalej kvality výkonu psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti s ohľadom na ochranu zdravia osôb, ktorým sa činnosť poskytuje.

Dôležitou súčasťou povinností je povinnosť sústavne sa vzdelávať, ktorá zabezpečuje udržanie odbornej spôsobilosti a včasnú reakciu na nové vedecké poznatky a odporúčania pre prax založenú na dôkazoch.

 Registrovaná osoba je za každých okolností povinná informovať osobu, ktorej poskytuje svoju činnosť, alebo jej zákonného zástupcu, o podstate, účele a rizikách poskytnutej činnosti, aby bolo zabezpečené, že na ich činnosť bol daný informovaný súhlas. Osoba, ktorej sa činnosť poskytuje, má byť za každých okolností primeraným a zrozumiteľným spôsobom informovaná s ohľadom na jej intelektové schopnosti, kultúrny a sociálny kontext alebo na jej hierarchické postavenie, ak ide o inštitucionalizovanú osobu. Informácie slúžia nielen na zabezpečenie, že daná osoba dala súhlas na výkon ďalších činností, ale aj aby si vytvorila realistické očakávania, či aby nedošlo k jej iatrogenizácii. Informovanie je potrebné robiť vždy, keď dochádza k zmene postupu alebo sa javí, že osoba nemá realistické očakávania alebo nespolupracuje z dôvodu neporozumenia dohodnutému postupu.

Obzvlášť dôležitá je povinnosť informovať osobu o vykonávaní postupov, ktoré sú vykonávané tzv. off-label, t. j. nie sú v súlade s odporúčanými postupmi alebo pre ne ešte neexistuje dostatočná dôkazová základňa (tzv. evidencia). V takomto prípade je registrovaná osoba povinná informovať osobu o všetkých rizikách a o dôvodoch, kvôli ktorým postupuje odchylne od odporúčaných postupov v rámci praxe založenej na dôkazoch.

 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa registrovaná osoba dozvie pri výkone povolania, je zásadným prvkom ochrany práv osoby na dôvernosť a súkromie. Podrobnosti o povinnosti mlčanlivosti upravuje § 12.

Ustanovenie taktiež zavádza povinnosť viesť dokumentáciu o poskytovanej činnosti, čo je predpokladom preskúmateľnosti odborných postupov a splnenia povinností podľa tohto zákona (napríklad povinnosti informovať). Podrobnosti o vedení dokumentácie upravuje § 15.

Registrovaná osoba je povinná spolupracovať s profesijnou komorou, oznamovať jej zmeny údajov, platiť ročný poplatok za registráciu a hlásiť akékoľvek okolnosti ovplyvňujúce výkon povolania, ako je prerušenie alebo pozastavenie činnosti.

Ustanovujú sa aj ďalšie povinnosti. V čase krízovej situácie má registrovaná osoba povinnosť vykonať opatrenia na zabezpečenie starostlivosti o duševné zdravie uložené oprávnenými orgánmi, ak tak ustanovujú právne predpisy. Táto povinnosť sa nevzťahuje na niektoré skupiny registrovaných osôb, ktoré svoju činnosť vykonávajú na základe osobitného predpisu, napr. príslušníkov ozbrojených zborov.

Súčasťou povinností registrovanej osoby je aj podrobenie sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti v súlade s príslušnými ustanoveniami § 7.

Ak registrovaná osoba nie je schopná riadne vykonávať svoju činnosť zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov, je povinná bezodkladne informovať profesijnú komoru a klientov, čím sa predchádza možnému ohrozeniu kvality poskytovanej starostlivosti.

**K § 11**

Ustanovujú sa povinnosti poskytovateľa psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti podľa § 2 ods. 7. s cieľom zabezpečiť transparentnosť, kvalitu a bezpečnosť poskytovaných služieb. Poskytovateľ je povinný vykonávať svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi a zabezpečiť jasnú identifikáciu, na akom právnom základe poskytuje činnosť podľa tohto zákona, vrátane označenia obvyklého miesta výkonu a uvedenia mena odborného garanta.

Povinnosťou poskytovateľa je informovať klientov alebo ich zákonných zástupcov o rozsahu a podmienkach poskytovaných služieb, pričom je zároveň povinný sprístupniť cenník služieb na viditeľnom mieste, vydávať doklady o úhrade a správy z poskytovanej starostlivosti, okrem prípadov, ktoré sú uvedené v písmene j).

Poskytovateľ je zodpovedný za riadne vedenie, uchovávanie a spracúvanie dokumentácie o poskytnutej činnosti v súlade s právnymi predpismi, čím sa zabezpečuje uchovanie a ochrana údajov o poskytovanej starostlivosti. Súčasťou povinností je aj prevádzkovanie zariadenia podľa predpísaných personálnych a materiálno-technických štandardov, ak to vyžaduje zákon.

Paragraf tiež zdôrazňuje povinnosť poskytovateľa spolupracovať s orgánmi dohľadu, umožniť im prístup do priestorov výkonu činnosti a poskytnúť im požadované informácie. Týmto spôsobom sa zabezpečuje kontrola kvality a dodržiavanie predpisov.

Osobitnú pozornosť paragraf venuje ochrane maloletých a zraniteľných dospelých osôb. Poskytovateľ má povinnosť bezodkladne oznámiť príslušným orgánom podozrenie na sexuálne zneužívanie, násilie, týranie alebo zanedbávanie týchto osôb, ak sa o takýchto skutočnostiach dozvie pri výkone svojej činnosti. Toto ustanovenie chráni poskytovateľa pred porušením povinnosti mlčanlivosti a zároveň mu dáva jasný rámec, za akých okolností má oznamovaciu povinnosť, aby nedošlo k porušenie práv na ochranu súkromia u osôb, ktoré sú právne spôsobilé rozhodovať o oznamovaní vyššie uvedených skutočností, ako aj neprimeranému ohrozeniu takýchto osôb, u ktorých predčasné oznámenie môže viesť k ohrozeniu zdravia alebo života.

Toto ustanovenie posilňuje ochranu ohrozených skupín a umožňuje rýchlu intervenciu kompetentných orgánov.

**K § 12**

Upravuje sa podmienka mlčanlivosti. Registrovaná osoba, ako aj osoby, ktoré sa mohli dozvedieť o skutočnostiach v súvislosti s výkonom ich činnosti (napr. osoby na stáži, osoby spracúvajúce údaje v rámci vedenia administratívy osoby archivujúce doručenú poštu a pod.) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej činnosti. Výnimkou sú prípady, kedy mlčanlivosti registrovanú osobu zbaví osoba, ktorej sa činnosť poskytuje alebo jej zákonný zástupca, prípady uloženia povinnosti oznamovať skutočnosti týmto zákonom alebo osobitným predpisom a prípady informovania odborného garanta, člena tímu poskytujúceho činnosť osobe alebo informovanie iných osôb v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, napríklad pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Povinnosťou mlčanlivosti nie je dotknutá povinnosť registrovanej osoby primeraným spôsobom informovať osobu alebo jej zákonného zástupcu o poskytovanej činnosti.

Ustanovuje sa príslušnosť orgánov, ktoré môžu na žiadosť súdu alebo orgánu činného v trestnom konaní registrovanú osobu zbaviť mlčanlivosti. V doterajších právnych úpravách nebolo zbavenie mlčanlivosti jednoznačne upravené, čo spôsobovalo predlžovanie konaní. Ustanovuje sa preto právomoc komory zbaviť registrovanú osobu mlčanlivosti v prípadoch, ak nemožno určiť orgán príslušný na zbavenie povinnosti mlčanlivosti.

**K § 13**

Spracúvanie osobných údajov o klientoch a ďalších fyzických osobách zo strany registrovaných osôb je nevyhnutnou súčasťou výkonu psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti a plnenia zákonných a regulačných povinností registrovaných osôb a ochrany oprávnených záujmov klientov a registrovaných osôb.
 Je preto potrebné, aby sa na registrované osoby vzťahovala špecifická právna regulácia vyplývajúca najmä z návrhu a zo stavovských predpisov Slovenskej komory psychológov, ktorá odôvodňuje osobitný prístup registrovaných osôb k ochrane osobných údajov.
 Ochrana osobných údajov zo strany registrovaných osôb je základným predpokladom dodržania povinnosti registrovaných osôb zachovávať mlčanlivosť. Porušením ochrany osobných údajov by povinnosť zachovávať mlčanlivosť mohla byť kompromitovaná. Ako garant mlčanlivosti, dôvery, odbornosti a etiky by registrovaná osoba mala byť príkladom v oblasti ochrany osobných údajov.

Vzťah medzi právami dotknutých osôb vo vzťahu k ochrane osobných údajov na jednej strane a povinnosťou registrovanej osoba zachovávať mlčanlivosť a chrániť záujmy klienta na druhej strane musí byť zosúladený a vyvážený. Práva dotknutých osôb na ochranu osobných údajov nie sú absolútne a výnimky z nich je potrebné prispôsobiť povinnostiam registrovaných osôb podľa existujúcich právnych predpisov v užšom slova zmysle a ich postaveniu a úlohám v spoločnosti v širšom slova zmysle.

Navrhované ustanovenie zakotvuje oprávnenie registrovanej osoba spracúvať osobné údaje, avšak výlučne v rozsahu nevyhnutnom na výkon ich činnosti podľa tohto zákona. Spracúvanie osobných údajov musí byť vykonávané v súlade s príslušným osobitným predpisom, ktorý upravuje ochranu osobných údajov.

**K § 14**

Ustanovuje sa povinnosť poskytovateľa podľa tohto zákona určiť obvyklé miesto, na ktorom bude poskytovať činnosť, ktoré sa zapisuje do registra.  Okrem označenia miesta výkonu je poskytovateľ povinný zabezpečiť aj primerané materiálno-technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné na riadne a bezpečné poskytovanie ním poskytovaných činností, pokiaľ to nie je upravené osobitným predpisom. Adresa obvyklého miesta výkonu činnosti sa následne zapisuje do registra, ktorý je vedený podľa tohto zákona, čo umožňuje kontrolu a dohľad nad poskytovanými službami a zároveň zabezpečuje transparentnosť vo vzťahu k verejnosti, ako aj príslušným regulačným orgánom.

**K § 15**

Ustanovuje sa povinnosť registrovanej osoby viesť dokumentáciu o ňou vykonanej činnosti. Vymedzuje sa jej forma, účel a podmienka, aby dokumentácia za každých okolností umožňovala preskúmať, aká činnosť a v akom rozsahu bola poskytnutá, na základe akých skutočností bola poskytnutá konkrétna činnosť alebo boli vykonané konkrétne závery. Precizuje sa jej obsah v prípade dokumentácie činnosti poskytnutej fyzickej osobe.

 Precizujú sa prípady, ak sa dokumentácia osoby vedie vo viacerých poskytovaných činnostiach, kedy je registrovaná osoba povinná zabezpečiť, aby sa dokumentácia o psychoterapeutickej činnosti viedla oddelene od iných foriem dokumentácie z dôvodu obsahu citlivých údajov o osobe, ktoré nie sú podstatné pre poskytnutie inej formy starostlivosti, ako aj z dôvodu preskúmateľnosti vykonanej činnosti, ktorá sa vykonáva systematizovaným spôsobom a jej dokumentácia má iné obsahové náležitosti.

Uvedené ustanovenia ako súčasť zákona lex generalis vytvárajú rámec pre registrovanú osobu, ako viesť dokumentáciu o fyzickej osobe tak, aby umožňovala výkon dohľadu a zabezpečenie potrených informácií na účely, ako je napríklad poskytnutie potrebných informácií z dokumentácie na rôzne účely. Osobitne sa pojednáva o vedení niektorých častí dokumentácie, ktoré treba osobitne chrániť (napríklad protokoly z psychodiagnostických metód, ktoré sú chránené autorskými právami) a definuje sa aj, čo súčasťou dokumentácie nie je (napr. poznámky registrovanej osoby s dôležitými osobnými a inými údajmi o osobe, na základe ktorých sa orientuje v profesionálnom vzťahu, vrátane rôznych hypotéz o možných príčinách stavu klienta a pod.).

Týmto nie je dotknuté vedenie dokumentácie iným spôsobom, ak je upravené osobitným predpisom.

**K § 16**

 Upravujú sa podmienky spracúvania, poskytovania a sprístupňovania údajov z dokumentácie vedenej registrovanou osobou. Tieto podmienky sa viažu na poskytovateľa podľa tohto zákona.

Ustanovuje sa forma poskytovania údajov z dokumentácie ako výpis, ktorý obsahuje údaje potrebné pre dosiahnutie stanoveného účelu, najmä údaje o tom, aká činnosť bola poskytnutá, údaje potrebné ako predpoklad pre ďalšie intervencie (napr. údaje potrebné pre zaškolenie alebo poskytovanie starostlivosti v škole alebo v zariadení sociálnych služieb, údaje potrebné pre správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti a pod.) alebo údaje v rozsahu vyžiadania oprávneného subjektu. Na poskytnutie výpisu z dokumentácie sa spravidla vyžaduje súhlas osoby, okrem prípadov, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v osobitnom predpise.

Ustanovujú sa podmienky sprístupňovania dokumentácie a ich forma prostredníctvom nahliadania do dokumentácie. Neupravuje sa možnosť vyhotovovania kópií z dokumentácie, avšak spravidla sa vyhotovovanie kópií predpokladá, nakoľko ide o dokumentáciu väčšieho rozsahu. Týmto však nie sú dotknuté povinnosti registrovanej osoby uložené etickým kódexom a osobitnými predpismi, najmä povinnosť chrániť pred zneužitím alebo kopírovaním psychodiagnostické metódy podliehajúce autorským a licenčným právam, medzi ktoré patria aj pracovné a vyhodnocovacie hárky, ako aj vlastné poznámky obsahujúce hypotézy a údaje slúžiace na orientáciu v prípade, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie.

**K § 17**

Upravuje sa zodpovednosť poskytovateľa za škodu vzniknutú pri výkone psychologickej činnosti alebo psychoterapeutickej činnosti a povinnosť poistenia zodpovednosti za škodu. Zodpovednosť poskytovateľa za škodu zabezpečuje, že profesionáli budú konať v najlepšom záujme svojich klientov a minimalizovať riziko spôsobenia škody a je nevyhnutná pre udržanie dôvery verejnosti vo vzťahu k poskytovaniu psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti. Sekundárne zavedenie zodpovednosti poskytovateľa motivuje odborníkov k dodržiavaniu vysokých štandardov praxe a kontinuálnemu vzdelávaniu a zároveň poskytuje mechanizmus, ktorým sa klienti môžu domáhať náhrady škody, ak dôjde k nesprávnemu výkonu psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti.

Zavedenie povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu, za ktorú zodpovedá poskytovateľ pri výkone psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti poskytuje ochranu nie len klientovi, ale aj poskytovateľovi, ktorý je zmluvne chránený, že škodovú udalosť v prípade splnenia zmluvne stanovených podmienok nahradí príslušná poisťovňa.

**K § 18**

Upravuje sa výkon supervíznej činnosti na účely tohto zákona. Supervíznu činnosť v oblasti psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti podľa tohto zákona môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 8 ods. 3 zapísaná ako supervízor v registri, čo ju oprávňuje vykonávať supervíznu činnosť v činnostiach, pre výkon ktorých má odbornú spôsobilosť. Fyzická osoba môže požiadať o registráciu ako supervízor, ak preukáže odbornú spôsobilosť.

**K § 19**

 Upravuje sa výkon činnosti odborného garanta a povinnosť poskytovateľa - právnickej osoby mať určeného odborného garanta pre príslušnú činnosť, ktorá sa poskytuje, a to po celý čas výkonu psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti. Odborným garantom môže byť len psychológ s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti.

Povinnosť určenia odborného garanta sa ukladá ako opatrenie zamerané na ochranu a zachovanie zdravia osôb, ktorým sa poskytuje psychologická činnosť alebo psychoterapeutická činnosť v zariadeniach poskytujúcich činnosť podľa tohto zákona ako podnikateľskú činnosť, v rámci ktorej príslušné činnosti vykonávajú aj osoby v pracovnoprávnom vzťahu bez odbornej spôsobilosti na výkon takejto činnosti. Podmienka odborného garanta sa ustanovuje aj z dôvodu, aby zamestnanci právnickej osoby mali možnosť získať ďalšie vzdelanie a počas štúdia vykonávať príslušnú prax.

**K § 20**

**K odseku 1**

Vymedzuje sa pojem ďalšie vzdelávanie registrovanej osoby. Ďalšie vzdelávanie registrovanej osoby v zmysle tohto zákona predstavuje proces zvyšovania odbornej spôsobilosti alebo prehlbovania odbornej spôsobilosti v oblasti psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti, pričom musí byť vykonávané v súlade s týmto zákonom alebo za podmienok ustanovených osobitným právnym predpisom.

**K odseku 2**

Ďalšie vzdelávanie registrovanej osoby zahŕňa tri typy vzdelávania. Špecializačné štúdium zvyšuje odbornú spôsobilosť a jeho absolvovaním sa získava oprávnenie samostatne vykonávať špecializované pracovné činnosti v povolaní psychológ. Oblasťou špecializácie môže byť napríklad klinická psychológia alebo poradenská psychológia. Zaradenie do špecializačného vzdelávania predpokladá, že všetky zaradené osoby sú na rovnakej minimálnej úrovni odbornej kompetencie. Podrobnosti upravuje § 22.

Certifikačná príprava zvyšuje odbornú spôsobilosť a jej absolvovaním sa získava oprávnenie samostatne vykonávať niektoré certifikované pracovné činnosti. Certifikačná príprava sa od špecializačného štúdia líši v tom, že toto vzdelávanie je možné aj pre viaceré povolania a spravidla ide o nadstavbové štúdium, ktoré umožňuje diferencovaným spôsobom stavať na predchádzajúcej odbornej kompetencii osoby, ktorá môže byť pre rôzne povolanie odlišná. Profesijný titul získaný vzdelaním v certifikačnej príprave dopĺňa profesijný titul príslušný pre povolanie. Uplatňovanie činnosti bude iné v kontexte povolania a prostredia, kde sa činnosť vykonáva. Napríklad psychoterapeutická činnosť vykonávaná detským psychiatrom bude mať iné parametre ako psychoterapeutická činnosť vykonávaná psychológom v zariadení na výkon väzby, aj keď vychádzajú z rovnakého teoretického základu a tréningu psychoterapeutických techník.

Z vyššie uvedených dôvodov môžu jednotlivé certifikačné študijné programy vzdelávať modulovo alebo iným spôsobom upravovať rozsah a obsah vzdelávania špecificky pre rozdielne povolania, za dodržania spoločného minimálneho štandardu. Zdôrazňuje sa výkon tých certifikovaných pracovných činností, ktoré sú špecifické pre príslušné povolanie, pričom oblasti, ktoré sú mimo kompetencie vychádzajúcej z povolania, sa môžu absolvovať len v teoretickej rovine. Zvýšenie odbornej spôsobilosti, ktoré nastane, presahuje rámec štúdia, pretože sa uskutočňuje v kombinácii s inými kompetenciami.

Účelom certifikačnej prípravy je okrem iného vytvárať podmienky pre transdisciplinárnu spoluprácu, v rámci ktorej sú jednotlivé povolania schopné spolupracovať na vyššej úrovni a prekračovať rámec svojej profesie, čo zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb nielen zvýšením kvality ich vlastnej činnosti, ale najmä vytváraním synergie pri poskytovaní činnosti ako multidisciplinárny tím. Podrobnosti o certifikačnej príprave upravuje § 23.

Tretím typom ďalšieho vzdelávania je sústavné vzdelávanie, ktoré predstavuje kontinuálne udržovanie odbornej spôsobilosti, oboznamovanie sa s aktuálnymi poznatkami o výkone príslušnej činnosti, a to tak v oblasti na dôkazoch založených intervencií ako aj v znalosti aktuálnych právnych predpisov, minimálnych štandardov pre výkon špecifických činností alebo pre výkon činnosti v špecifických kontextoch. Podrobnosti ustanovuje § 24.

**K odseku 3**

Podrobnosti týkajúce sa spôsobu a formy ďalšieho vzdelávania registrovaných osôb, vrátane rozsahu vzdelávacích programov, kritérií pre akreditáciu vzdelávacích inštitúcií, podmienok účasti na ďalšom vzdelávaní, spôsobu hodnotenia a uznávania získaných odborných vedomostí a zručností, ako aj sústavu špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností, ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Týmto ustanovením nie je dotknuté ďalšie vzdelávanie registrovaných osôb vykonávané podľa osobitného právneho predpisu. Účelom nariadenia vlády nemá byť nahradenie existujúcich programov vo vzdelávaní registrovaných osôb, ani neprimerane zasiahnuť do ďalšieho vzdelávania osôb vykonávajúcich činnosť v rôznych rezortoch, ktoré majú právomoc upraviť ďalšie vzdelávanie pre účel dané osobitným predpisom tak, aby obsahovalo teoretické poznatky a praktické poznatky potrebné pre vykonávanie konkrétnej práce.

Účelom nariadenia vlády má byť vytvorenie vzdelávacej sústavy pre účely výkonu činností podľa tohto zákona, ktorá sa vzťahuje na registrované osoby. Nakoľko sa v rámci reformy duševného zdravia vytvára a umožňuje úplne nový spôsob výkonu psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti (na voľnom trhu), ktorý bude mať dopad na nie zanedbateľný počet osôb, je nevyhnutné ustanoviť spôsob ich ďalšieho vzdelávania. Umožnením dobrovoľnej registrácie aj pre osoby vykonávajúce činnosť podľa osobitného predpisu, sa pre nich umožňuje získať vzdelanie aj nad rámec vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu. Ustanovenie takejto možnosti v oblasti špecializovaných alebo certifikovaných činností predpokladá, že počas štúdia osoby bude zabezpečený riadny výkon praxe, nakoľko ďalšie vzdelávanie nie je možné realizovať bez praktického výkonu činnosti pod odborným dohľadom garanta, až kým vzdelávaná osoba nenadobudne odbornú spôsobilosť vykonávať ich samostatne.

**K § 21**

Upravuje sa akreditácia špecializačných študijných programov a certifikačných študijných programov, ktoré vzdelávacie inštitúcie uchádzajúce sa o akreditáciu predkladajú Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzdelávacie ustanovizne môžu realizovať ďalšie vzdelávanie registrovaných osôb len v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v akreditovaných certifikačných študijných programoch.

Na rozhodovanie o akreditácií a na výkon dohľadu nad úrovňou kvality ďalšieho vzdelávania registrovaných osôb zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako svoj poradný orgán, Akreditačnú komisiu pre ďalšie vzdelávanie v oblasti duševného zdravia. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá štatút, ktorým upraví podrobnosti o činnosti tejto akreditačnej komisie a podrobnosti o akreditácii.

Zároveň sa upravuje vydávanie minimálnych štandardov, a to tak, že budú uverejňované na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

**K § 22**

Upravuje sa právny rámec špecializačného štúdia pre psychológov, ktoré vedie k získaniu vyššej odbornej spôsobilosti a oprávneniu na výkon špecializovaných pracovných činností. Podľa doterajšej právnej úpravy sa špecializačné štúdium uskutočňuje len podľa príslušného osobitného predpisu, ktorým je napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. Takto získané vzdelanie zvyšuje odbornú spôsobilosť osoby pre výkon príslušných špecializovaných pracovných činností, avšak len v rámci rezortu, v ktorom sa pre tieto činnosti získala odborná spôsobilosť. Obsah a rozsah štúdia spravidla nie je totožný a postačujúci pre získanie odbornej spôsobilosti pre výkon obdobnej činnosti v inom rezorte.

Toto ustanovenie vymedzuje špecializačné štúdium ako vzdelávací proces realizovaný v rámci akreditovaného študijného programu, pričom odkazuje nielen na osobitné predpisy, ale aj na ustanovenia tohto zákona, ktoré ustanovujú možnosť vzniku akreditovaných špecializačných študijných programov na základe tohto zákona podľa § 20.

Praktický význam tejto právnej úpravy spočíva v jednoznačnom nastavení kvalifikačných podmienok pre psychológov, ktorí sa chcú špecializovať v konkrétnych oblastiach, pričom zároveň vytvára právne záväzný rámec pre akreditačný proces a získanie odbornej spôsobilosti.

 Úspešné absolvovanie špecializačného štúdia je podmienené získaním diplomu, ktorý následne oprávňuje psychológa vykonávať špecializované pracovné činnosti samostatne, pričom rozsah týchto činností musí byť v súlade s akreditovaným programom príslušného špecializačného odboru. Osobitne sa zdôrazňuje, že špecializačné štúdium musí byť realizované v akreditovaných programoch, čím sa zabezpečuje jeho odborná a legislatívna garancia.

**K § 23**

Upravuje sa právny rámec certifikačnej prípravy psychológov a ďalších osôb podľa tohto zákona oprávnených zaradiť sa do certifikačnej prípravy. Certifikačná príprava vedie k získaniu vyššej odbornej spôsobilosti a oprávneniu na výkon certifikovaných pracovných činností v rozsahu absolvovaného študijného programu v oblasti výkonu príslušného povolania. Podľa doterajšej právnej úpravy sa certifikačná príprava v certifikovanej pracovnej činnosti uskutočňuje len v rezorte zdravotníctva podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 578/2004 Z. z. Iné osoby ako zdravotnícki pracovníci nespĺňajú legálne kritériá na zaradenie do certifikačnej prípravy, a aj v prípade že absolvujú potrebný rozsah teoretického vzdelávania a praktických nácvikov, nespĺňajú kritérium na obsah a dĺžku odbornej praxe vo vykonávaní príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti pod odborným dohľadom, čo je jediný spôsob ako zabezpečiť, že si osvoja správny výkon týchto činností. Odborný zástupca pre certifikovanú pracovnú činnosť alebo školiteľ garantuje aj zabezpečenie potrebného množstva zdravotných výkonoch vykonaných pod supervíziou.

Toto ustanovenie vymedzuje certifikačnú prípravu ako vzdelávací proces realizovaný v rámci akreditovaného študijného programu, pričom odkazuje nielen na zákon č. 578/2004 Z. z., ale aj na ustanovenia tohto zákona, ktoré ustanovujú možnosť vzniku akreditovaných certifikačných študijných programov na základe tohto zákona podľa § 21.

Praktický význam tejto právnej úpravy spočíva v jednoznačnom nastavení kvalifikačných podmienok pre psychológov a iné osoby na zvýšenie odbornej spôsobilosť pre výkon certifikovaných pracovných činností. Zároveň sa vytvára právne záväzný rámec pre akreditačný proces a certifikáciu odbornosti.

 Úspešné absolvovanie certifikačnej prípravy podmieňuje získanie diplomu, ktorý následne oprávňuje osobu samostatne vykonávať certifikované pracovné činnosti do rozsahu, v akom je možné ich bezpečne vykonávať v príslušnom povolaní, pričom rozsah týchto činností musí byť v súlade s akreditovaným programom príslušného špecializačného odboru. Osobitne sa zdôrazňuje, že certifikačná príprava musí byť realizovaná v akreditovaných programoch, čím sa zabezpečuje jej odborná a legislatívna garancia.

**K § 24**

Upravuje sa povinnosť registrovaných osôb sústavne sa vzdelávať počas celej doby výkonu psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti. Cieľom sústavného vzdelávania je zabezpečiť priebežnú aktualizáciu, prehlbovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami a princípmi na dôkazoch založenej praxe.

Ustanovuje sa, že sústavné vzdelávanie môže prebiehať rôznymi formami, pričom zahŕňa neakreditované jednorazové aktivity aj akreditované študijné programy, ktoré sú zapísané v registri. Absolvovanie supervízie vlastnej činnosti u supervízora sa podľa tohto zákona počíta ako do sústavného vzdelávania.

Povinnosť evidencie absolvovaných vzdelávacích aktivít sa vzťahuje nielen na realizované osoby, ale aj na organizátorov akreditovaných vzdelávacích aktivít, ktorí komoru dopredu informovali o uskutočnení vzdelávacej aktivity a komora ju zapísala do registra. Organizátori sú povinní poskytnúť komore údaje o účasti účastníkov zapísaných v registri do 30 dní od realizácie vzdelávacej aktivity. Ak sa registrovaná osoba zúčastní na vzdelávacej aktivite, ktorá nie je zapísaná v registri, poskytne komore údaje o svojej účasti najneskôr do dňa hodnotenia.

Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora v päťročných intervaloch, pričom sa do hodnotenia započítavajú iba aktivity vymedzené zákonom. Spôsob ich hodnotenia a konkrétne kritériá, ako aj ďalšie budú podrobnosti týkajúce sa spôsobu a formy ďalšieho vzdelávania registrovaných osôb, vrátane rozsahu vzdelávacích programov, kritérií pre akreditáciu vzdelávacích inštitúcií, podmienok účasti na ďalšom vzdelávaní, spôsobu hodnotenia a uznávania získaných odborných vedomostí a zručností pre oblasť sústavného vzdelávania ustanoví v zmysle § 21 ods. 3 nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Registrované osoby majú povinnosť na požiadanie zamestnávateľa alebo komory preukázať splnenie podmienok sústavného vzdelávania predložením dokladu o výslednom hodnotení. Ak je hodnotenie „nesplnil“, komora uloží povinnosť odstrániť nedostatky v lehote šiestich mesiacov. Ak psychológ alebo psychoterapeut v stanovenej lehote nesplní požiadavky, komora rozhodne o doplnení vzdelávania, pričom stanoví konkrétny spôsob, rozsah a lehotu na nápravu.

V prípade, že registrovaná osoba neodstráni nedostatky ani po doplňujúcom vzdelávaní, komora pristúpi k zrušeniu registrácie a licencie. Zákon zároveň ustanovuje maximálnu výšku poplatku za hodnotenie sústavného vzdelávania, ktorý je najviac 10 eur a predstavuje príjem komory.

Úprava zabezpečuje, že psychológovia a psychoterapeuti budú neustále rozvíjať a udržiavať svoje odborné znalosti a zručnosti, čím sa garantuje stabilná úroveň poskytovaných služieb v oblasti psychológie a psychoterapie a ich bezpečné vykonávanie vo vzťahu k zdraviu.

**K § 25**

Navrhované ustanovenie definuje Slovenskú komoru psychológov zriadenú ako zdravotnícku komoru podľa zákona č. 578/2004 Z. z. ako samosprávnu stavovskú organizáciu s rozšírenou pôsobnosťou na všetkých psychológov a osoby vykonávajúce psychoterapeutickú činnosť podľa tohto zákona. Na komoru sa z oblasti výkonu štátnej správy prenášajú viaceré významné právomoci, najmä právo overovať a osvedčovať spôsobilosť vykonávať psychologickú činnosť a psychoterapeutickú činnosť v zariadeniach, ktoré vznikli podľa tohto zákona, vydávať licencie na vykonávanú psychologickú činnosť, dohliadať na úroveň výkonu psychologickej starostlivosti, zabezpečovať zvyšovanie úrovne psychológov a posôb vykonávajúcich psyhcoterapeutickú činnosť a disciplinárne postihovať disciplinárne previnenia registrovaných osôb.

 Precizuje sa spôsob výkonu stavovskej samosprávy podľa toho, či sa psycholocgiká činnosť a psychoterapeutická činnosť poskytuje podľa zákona č. 578/2004 Z. z. alebo podľa tohto zákona. Ustanovuje sa povinnosť komory zriadiť sekciu pre zdravotníckych pracovníkov, u ktorých je potrebné zabezpečiť aj oddelené hlasovanie na sneme, avšak len vo veci výkonu činností v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a zabezpečenia bezpečnosti pacientov alebo ochrany klientov iných subjektov pred nevhodnými intervenciami, ktoré by mali byť za každých okolností vykonávané iba ako zdravotné výkony. Komora môže vnútorným predpisom zriadiť sekcie aj pre iných odborníkov. Ukladá sa povinnosť komore vypracovať volebný poriadok a rokovací poriadok snemu tak, aby bolo zabezpečené oddelené hlasovanie sekcií vo veciach výkonu činností, v prípadoch, ak nejde o spoločné hlasovanie vo veciach výkonu psychologickej a psychoterapeutickej činnosti ako celku.

 Komora môže okrem sekcií zriaďovať aj poradné orgány. Možnosť zriaďovať poradné orgány poskytuje komore flexibilitu pri riešení špecifických odborných otázok a problémov.

Právomoc vydávať vnútorné predpisy umožňuje komore regulovať vnútorné fungovanie a stanovovať profesijné normy.

**K § 26**

Vymedzujú sa úlohy komory. Ustanovenia tohto paragrafu dopĺňajú hmotnoprávnu úpravu úloh komory ustanovenú v zákone č. 578/2004 Z. z., na základe ktorého je komora zriadená. Komora ako samosprávna stavovská organizácia plní viaceré regulačné, administratívne a kontrolné funkcie, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho výkonu povolania psychológ a psychoterapeutickej činnosti v súlade so zákonnými požiadavkami.

Významnou novou úlohou komory je registrácia psychológov a fyzických osôb vykonávajúcich psychoterapeutickú činnosť na zabezpečenie evidencie osôb oprávnených na výkon regulovaných psychologických a psychoterapeutických činností bez ohľadu na rezort, v ktorom daná osoba činnosť vykonáva. Nadväzne na túto funkciu komora vykonáva administratívnu správu prostredníctvom vedenia registra a vydávania licencií a dohľad nad riadnym výkonom psychologickej a psychoterapeutickej činnosti.

Komora zároveň chráni práva a záujmy registrovaných osôb a členov komory, čím zabezpečuje ich profesijné zastúpenie v otázkach týkajúcich sa výkonu činnosti.

Ďalšou významnou úlohou komory je organizácia a hodnotenie sústavného vzdelávania, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie odbornosti registrovaných osôb. Komora v tejto súvislosti priebežne sleduje a vyhodnocuje vzdelávacie aktivity a rozhoduje o prípadnom doplnení vedomostí.

Ustanovenie písmena i) zakotvuje oprávnenie komory poskytovať údaje z registra orgánom verejnej moci na účely štátnych štatistických zisťovaní a tvorby verejných politík, pričom rozsah a spôsob poskytovania údajov je určený prostredníctvom predmetu osobitnej zmluvy. Toto ustanovenie reflektuje potrebu zabezpečiť riadnu správu údajov pri dodržaní zákonných podmienok ochrany osobných údajov.

Okrem administratívnych funkcií je komora oprávnená rozhodovať o vydaní, zmene, dočasnom pozastavení, prerušení a zrušení licencie, ako aj kontrolovať dodržiavanie povinností registrovaných osôb.

Rozširuje sa rámec pôsobnosti komory o spoluprácu s verejnými inštitúciami a štátnou správou. Komora participuje na výkone dohľadu nad dodržiavaním podmienok na výkon psychologickej a psychoterapeutickej činnosti, čím zabezpečuje účinnú kontrolu v prospech verejného záujmu. Okrem toho sa podieľa na tvorbe právnych predpisov, ktoré upravujú výkon psychologickej a psychoterapeutickej činnosti &prispieva k participatívnemu legislatívnemu procesu na základe odborných poznatkov.

Ďalšou úlohou komory je vydávanie stanovísk k etickým otázkam súvisiacim s výkonom povolania, čo umožňuje riešiť sporné alebo nejednoznačné situácie v apliakčnej v praxi. Súčasne jej zákon umožňuje vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti vzdelávania, vydávania odborných publikácií a psychodiagnostických metód, čím môže komora zabezpečovať financovanie svojich aktivít a podporovať odborný rozvoj profesie.

Ustanovenie ďalej umožňuje komore vykonávať aj ďalšie činnosti, ak tak ustanovuje zákon alebo osobitný predpis, aby mohla flexibilne reagovať na nové legislatívne požiadavky a plniť úlohy vyplývajúce zo zmien v právnom prostredí.

Ustanovuje sa, ktoré úlohy komory sú považované za činnosť vo verejnom záujme, za ktoré sa považujú činnosti komory uvedené v odseku 1 písm. a) až m). Tento status je významný z pohľadu právnej kvalifikácie činností komory, keďže potvrdzuje ich charakter ako úloh plniacich širšie spoločenské poslanie. Súčasne sa týmto spôsobom zabezpečuje právna kontinuita s osobitnými predpismi, ktoré definujú rámec činností vo verejnom záujme.

**K § 27**

Upravuje sa členstvo v komore a zakotvuje princíp dobrovoľnosti členstva v komore, ak nejde o povinné členstvo, ktoré je možné len na základe podmienok ustanovených zákonom z dôvodu zabezpečenia riadneho dohľadu nad fyzickou osobou poskytujúcou psychologickú alebo psychoterapeutickú činnosť vo vlastnom mene na základe licencie na výkon samostatnej psychologickej praxe podľa § 35 ods. 1 písm. c), u ktorej je komora jediným orgánom dohľadu. Komora vedie zoznam členov, ktorými sa môžu stať len osoby oprávnené vykonávajúce psychologickú a psychoterapeutickú činnosť zapísané v registri.

Členstvo v komore nadobúda právnu účinnosť dňom zápisu do zoznamu členov podľa osobitného predpisu. Uvedené ustanovenie zabezpečuje administratívnu prehľadnosť a jednoznačnosť vzniku členstva.

Pre osoby, ktoré majú vedecko-pedagogický titul avšak nespĺňajú podmienky registrácie, a osoby, ktoré získali príslušnú odbornú spôsobilosť avšak aktuálne nevykonávajú psychologickú alebo psychoterapeutickú činnosť, sa zavádza inštitút pridruženého členstva. Pridružené členstvo poskytuje možnosť zapojenia sa do aktivít komory, avšak nevytvára rovnaké práva a povinnosti ako riadne členstvo.

Komore sa umožňuje udeliť čestné členstvo fyzickým osobám, ktoré významne prispeli k rozvoju psychológie alebo psychoterapie.

Rozsah práv a povinností spojených s čestným a pridruženým členstvom nie je totožný s riadnym členstvom. Tieto formy členstva nezakladajú plnohodnotné práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona, avšak umožňujú účasť na vzdelávacích aktivitách komory a podieľanie sa na jej činnosti formou návrhov a pripomienok. Súčasne pridružené členstvo zahŕňa povinnosť platiť členský príspevok a dodržiavať vnútorné predpisy komory v primeranom rozsahu.

Upravujú sa taktiež podmienky zániku členstva v komore. Zánik členstva môže nastať na základe vlastnej žiadosti člena, jeho vyčiarknutím z registra, pozastavením registrácie, úmrtím, vylúčením z komory, neplnením finančných záväzkov alebo nesplnením podmienok členstva.

**K § 28**

 Člen komory má aktívne a pasívne volebné právo vo vzťahu k orgánom komory a právo zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory. Oprávnenie člena komory vo vzťahu k právnej pomoci pre povolanie psychológ bez ohľadu na rezort, v ktorom je činnosť vykonávaná, sa ustanovuje vo forme sprostredkovania.

Vymedzujú sa tiež povinnosti člena komory, ktorý je povinný vykonávať odborne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a etickým kódexom vzťahujúcim sa na osoby registrované podľa tohto zákona, oboznámiť sa a dodržiavať vnútorné predpisy. Zároveň člen komory povinný riadne a včas platiť členský príspevok a plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore.

**K § 29**

 Ustanovuje sa zoznam vnútorných predpisov komory. Právomoc vydávať v súlade so týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky vnútorné predpisy umožňuje komore regulovať vnútorné fungovanie, riadne zabezpečiť organizáciu a výkon svojej samosprávnej činnosti a stanovovať profesijné normy, čím sa komore poskytuje nástroj na efektívne riadenie a kontrolu výkonu povolania psychológa a výkonu psychoterapeutickej činnosti registrovanými osobami v súlade so zákonnými požiadavkami.

Vnútorné predpisy upravujú organizačné, administratívne, personálne, finančné a ďalšie záležitosti nevyhnutné pre efektívne fungovanie komory, vrátane určenia práv a povinností jej členov, štruktúry orgánov komory a postupu pri ich voľbe, ako aj pravidlá pre vedenie účtovníctva a hospodárenie s majetkom komory.

 Štatút komory slúži ako základný dokument, ktorý detailne upravuje organizáciu a činnosť komory. Poskytuje rámec pre efektívne fungovanie komory a zabezpečuje, že všetky aktivity budú vykonávané v súlade so zákonom a profesionálnymi štandardmi.

 Volebný poriadok stanovuje pravidlá a postupy pre voľby do orgánov komory za účelom zabezpečenia demokratického procesu, ktorý umožňuje členom komory voliť svojich zástupcov spravodlivým a transparentným spôsobom.

Rokovací poriadok snemu komory upravuje procedúry a pravidlá pre rokovania komory. Tento dokument je dôležitý pre efektívne a organizované vedenie zasadnutí komory, kde sa prijímajú zásadné rozhodnutia týkajúce sa fungovania a smerovania komory.

Disciplinárny poriadok komory ustanovuje pravidlá a postupy pre disciplinárne konania voči členom komory. Tento predpis je kľúčový pre udržiavanie profesionálnych a etických štandardov a zabezpečuje, že všetky disciplinárne konania budú prebiehať spravodlivo a transparentne.

 Hospodársky poriadok upravuje finančné a hospodárske činnosti komory, vrátane správy majetku a finančných zdrojov. Tento predpis zabezpečuje transparentné a zodpovedné hospodárenie s prostriedkami komory.

Ďalej sa ustanovuje, že komora na základe štatútu alebo zákona vydáva aj ďalšie vnútornej predpisy.

**K § 30**

 Ustanovuje sa povinnosť komory viesť register a rozsah tohto registra. Do registra sa zapisujú všetky osoby oprávnené vykonávať alebo poskytovať činnosť podľa tohto zákona. Ustanovenie zavádza povinnosť registrovaných osôb oznamovať a preukazovať komore akékoľvek zmeny údajov zapísaných v registri, a to do 30 dní od ich vzniku, čím sa zabezpečuje aktuálnosť údajov v registri.

Obsah registra tvoria aj údaje o aktivitách sústavného vzdelávania, ktorých obsah komora vopred posúdila. Tento mechanizmus umožňuje transparentnú evidenciu vzdelávacích aktivít a zároveň zjednodušuje proces dokladovania sústavného vzdelávania, nakoľko účasť na vopred ohodnotenej aktivite automaticky vedie k započítaniu aktivity a nie je potrebné, aby bol doklad o absolvovaní aktivity sústavného vzdelávania hodnotený u každého účastníka osobitne.

Ustanovenie upravuje verejný charakter väčšiny údajov zapísaných v registri, s výnimkou citlivých údajov, akými sú dátum narodenia a adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Verejná dostupnosť údajov slúži na zabezpečenie transparentnosti profesie a na ochranu verejného záujmu vo vzťahu ku výkon psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti odborne spôsobilými osobami.

Komora je povinná zabezpečiť zverejnenie registra na svojom webovom sídle, pričom ustanovenie špecifikuje kategórie osôb a licencií, ktoré sú predmetom zverejnenia. Táto úprava umožňuje laickej aj odbornej verejnosti overiť si oprávnenie osôb na výkon konkrétnej psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti, čím sa predchádza sa neoprávnenému výkonu regulovaných činností a taktiež sa pre verejnosť zjednodušuje proces nájdenia osoby oprávnenej poskytnúť odbornú pomoc.

**K § 31**

Upravuje sa registrácia fyzických a právnických osôb a ich zápis do registra rozsah zapisovaných údajov a rozsah ich zverejňovania. V nadväznosti na Plán obnovy a odolnosti – Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Reformu 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia reformu sú realizované investície spojené so zriadením dvoch koordinačných orgánov: Rada vlády SR pre duševné zdravie a Komora psychológov, ktorá je registrovanou stavovskou organizáciou psychológov vo všetkých funkčných odvetviach, t. j. nielen v oblasti zdravotnej starostlivosti. Komora má prevádzkovať digitálny register profesionálnych psychológov pracujúcich v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútra, obrany a ďalších a v rámci uvedenej reformy je potrebné administratívne zastrešiť procesy aj komunikáciu s dotknutými osobami.

Definuje sa registrácia ako zápis fyzickej alebo právnickej osoby do registra a vydanie potvrdenia o registrácii. Proces registrácie zdravotníckeho pracovníka a uskutočňuje podľa osobitného predpisu. Psychologickú činnosť a psychoterapeutickú činnosť môže podľa tohto zákona vykonávať alebo poskytovať iba osoba, ktorá je zapísaná do registra. Uvedeným nie je dotknuté vykonávanie psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti podľa osobitných predpisov jednotlivých rezortov a registrácia je dobrovoľná.

Komora je povinná zapísať do registra fyzickú osobu alebo právnickú osobu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti. Pre fyzické osoby musí byť splnená podmienka pre výkon psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti podľa § 5 ods. 1, a pre právnické osoby musia byť splnené podmienky stanovené v § 6 ods. 6 a 7, ktoré definujú požiadavky na právnické osoby vykonávajúce tieto činnosti. Tento proces umožňuje rýchlu a efektívnu registráciu a zároveň zabezpečuje, že subjekty, ktoré žiadajú o zápis, spĺňajú všetky kvalitatívne požiadavky na výkon týchto činností.

**K § 32**

 Upravuje sa dočasné pozastavenie registrácie a podmienky, za ktorých môže komora dočasne pozastaviť registráciu fyzickej alebo právnickej osobe. Opatrenie umožňuje odborníkom dočasne prerušiť výkon alebo poskytovanie činnosti, bez toho, aby sa ukončila registrácia v komore. Dočasné pozastavenie registrácie sa vzťahuje aj na prípady súdneho zákazu výkonu alebo poskytovania činnosti.

**K § 33**

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých komora zruší registráciu. Komora zruší registráciu registrovanej osobe a poskytovateľovi, ak požiada o zrušenie registrácie v registri v súvislosti s ukončením výkonu psychologickej činnosti alebo psychoterapeutickej činnosti, a s ukončením poskytovania psychologickej činnosti, ak prestane spĺňať podmienky pre výkon psychologickej činnosti alebo psychoterapeutickej činnosti podľa § 5 ods. 1 alebo podmienky na poskytovanie psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti podľa § 6 ods. 6, alebo ak jej bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený doživotný zákaz výkonu psychologickej činnosti alebo psychoterapeutickej činnosti. O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach podľa predchádzajúcich bodov. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje fyzickej osobe alebo právnickej osobe; ak je fyzická osoba zamestnancom, aj jej poslednému známemu zamestnávateľovi. Zrušením registrácie podľa týchto podmienok sa ruší aj licencia bez správneho konania. V prípade zrušenia registrácie a licencie komorou nastávajú právne účinky odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

**K § 34**

Upravuje sa zánik registrácie a jej právne účinky. Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu. Zánikom registrácie zaniká aj licencia bez správneho konania. Toto opatrenie je potrebné na zabezpečenie aktuálnosti a presnosti registra.

**K § 35**

 Ustanovuje sa právomoc komory vydávať licencie fyzickým osobám a právnickým osobám na výkon a poskytovanie psychologickej a psychoterapeutickej činnosti a viesť register vydaných licencií. Licencie sa vyžadujú ako podmienka na vykonávanie psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti vo vlastnom mene okrem prípadov ustanovených týmto návrhom zákona (konzultačná činnosť) alebo zákonom č. 578/2004 Z. z., napríklad v prípade udelenia súhlasu ministerstva zdravotníctva na príležitostný výkon zdravotníckeho povolania.

 Licencia na výkon povolania sa vydáva fyzickej osobe. Slúži ako potvrdenie odbornej spôsobilosti osoby na výkon povolania psychológ v rozsahu činnosti uvedenej v licencii, na základe ktorej môže držiteľ vykonávať predmetnú činnosť v pracovno-právnom vzťahu alebo vo vlastnom mene v rozsahu výkonu slobodného povolania na základe výnimky podľa § 3 ods. 1 písm. d.) bodu 2 zákona č. 455/1991 Z. z. V pracovno-právnom vzťahu s poskytovateľom môže na základe tejto licencie samostatne vykonávať príslušnú činnosť, na ktorú má odbornú spôsobilosť aj v prípade, keď poskytovateľ nemá pre predmetnú činnosť určeného odborného garanta. Získaním licencie na výkon povolania sa jej držiteľ nestáva podnikateľom ani poskytovateľom a podnikanie na základe licencie na výkon povolania nie je možné (odsek 3). Povinnosť registrácie na daňovom úrade, oznámenia vzniku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, uzatvorenia poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania a ďalšie povinnosti spojené s výkonom podnikania pri poskytovaní psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti vzniká až nadobudnutím licencie na výkon samostatnej praxe. Nevydanie licencie na výkon povolania psychológovi nebráni vo výkonu povolania ako takého, napríklad ak ide o psychológa v Centre pre deti a rodinu alebo psychológa v rámci rezortu spravodlivosti alebo ak ide o psychológa zamestnanca poskytovateľa. Možnosť dobrovoľne požiadať o licenciu na výkon povolania umožňuje všetkým psychológom budovať si odborný profil nezávisle od možností, ktoré im ponúka príslušný rezort.

Licencia na výkon povolania môže slúžiť aj ako potvrdenie o odbornej spôsobilosti zamestnanca pre zamestnávateľa, ak sa takéto potvrdenie vyžaduje. Terajšia právna úprava nevyžaduje od zamestnancov poskytovateľa (napr. osôb pracujúcich na dohodu o vykonaní práce) alebo zamestnancov vykonávajúcich činnosť v pracovno-právnom vzťahu podľa osobitného predpisu predloženie dokladov o odbornej spôsobilosti prostredníctvom dokladovania licencie na výkon povolania a ponecháva overenie odbornej spôsobilosti v zákonom nedefinovaných prípadoch na aplikačnú prax. Legislatívna možnosť vydania licencie na výkon povolania, ktorému predchádza overovanie odbornej spôsobilosti je opatrením smerujúcim k zvyšovaniu kvality výkonu činnosti bez zavedenia legislatívnej povinnosti a tým aj neprimeranej administratívnej záťaže. Predpokladá sa, že jej využitie v aplikačnej praxi sa osvedčí napr. v prípade spolupráce formou rôznych dohôd o vykonaní činnosti v rámci projektov alebo grantov, kde môže byť potrebné definovať a overiť potrebnú odbornú spôsobilosť.

 Licencia na výkon činnosti odborného garanta sa vydáva fyzickej osobe odborne spôsobilej podľa § 8 ods. 1 písm. e) a oprávňuje túto osobu vykonávať činnosť odborného garanta u poskytovateľa pre činnosti uvedené v licencii.

Licencia na výkon samostatnej psychologickej praxe oprávňuje odborne spôsobilého psychológa poskytovať psychologickú alebo psychoterapeutickú činnosť vo vlastnom mene, ak splní podmienky poskytovania psychologickej činnosti podľa § 6 ods. 6. Držiteľ licencie sa dňom nadobudnutia právoplatnosti licencie stáva poskytovateľom podľa tohto zákona a podnikateľom-fyzickou osobou.

Licencia na prevádzkovanie zariadenia psychologickej starostlivosti je licenciou na prevádzku zariadenia prevádzkovaného poskytovateľom právnickou-osobou, ktorá splnila podmienky poskytovania psychologickej a psychoterapeutickej činnosti s účinkami podľa tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľa-právnickú osobu.

**K § 36**

 Upravujú sa podmienky, ktoré sú predpokladom pre vydanie licencie. Podmienky sa upravujú pre každý typ licencie zvlášť. K podmienkam výkonu psychologickej a psychoterapeutickej činnosti a podmienkam poskytovania psychologickej činnosti pribúda podmienka zápisu v registri a podmienka dôveryhodnosti. Lehota na vydanie licencie je 30 dní.

Fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ aj právnická osoba musí spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 po celý čas platnosti licencie, avšak táto úprava neovplyvňuje licencie vydané zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu, čím sa rešpektuje špecifická regulácia v tejto oblasti.

**K § 37**

 Ustanovuje sa obsah žiadosti o vydanie licencie. Vymedzujú sa údaje, ktoré musí žiadosť o vydanie licencie obsahovať a ďalšie doklady, ktoré musí žiadateľ predložiť spolu so žiadosťou o vydanie licencie. Predloženie osvedčených kópií dokladov o vlastnej odbornej spôsobilosti alebo o ustanovení odborného garanta je nevyhnutné pre overenie, že žiadateľ spĺňa odborné predpoklady pre výkon alebo poskytovanie psychologickej a psychoterapeutickej činnosti. Ak tieto doklady neboli predložené už pri registrácii, je potrebné ich doložiť pri žiadosti o licenciu. Doklad o zdravotnej spôsobilosti, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, je ďalšou kľúčovou podmienkou, ktorá zabezpečuje, že žiadateľ fyzická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ je fyzicky a psychicky spôsobilý vykonávať činnosti podľa tohto zákona. Tento doklad má za cieľ chrániť verejnosť pred osobami, ktoré by mohli byť nespôsobilé na vykonávanie špecializovaných činností z dôvodu zmeny zdravotného stavu. Požaduje sa aj doloženie dokladu o bezúhonnosti.

**K § 38**

 Ustanovujú sa podmienky pre vydanie licencie komorou. Zároveň sa upravuje poplatok spojený s vydaním licencie, ktorý slúži ako príjem komory.

V prípade, že žiadateľ nesplní podmienky na vydanie licencie podľa § 36, komora je povinná rozhodnutím žiadosť zamietnuť. Tento mechanizmus zabezpečuje transparentnosť rozhodovacieho procesu a ochranu pred neoprávneným vydávaním licencií. Platnosť licencie nie je časovo obmedzená, pokiaľ žiadateľ spĺňa podmienky. Neurčitá doba platnosti licencie znižuje administratívnu záťaž a poskytuje stabilitu a právnu istotu pre držiteľov licencie, ktorí môžu svoje povolenie na vykonávanie činnosti uplatňovať bez potreby častých obnovovacích procesov.

Ďalej sa ustanovuje, že licencia nemôže byť prevedená na inú fyzickú alebo právnickú osobu. Tento mechanizmus je nevyhnutný pre zabezpečenie integrity licenčného systému a zabránenie tomu, aby licencia bola použitá nelegitímnym spôsobom alebo aby jej držiteľ mohol svojím rozhodnutím preniesť zodpovednosť na iný subjekt.

**K § 39**

 Ustanovuje sa spôsob a podmienky zmeny údajov v licencii, ktoré sú potrebné na zabezpečenie aktuálnosti a správnosti údajov zaznamenaných v licencii a v registri licencií. Pravidlá o zmene údajov zabezpečujú, že všetky dôležité informácie o držiteľovi licencie sú v registri menené v súlade so zákonom. Komora vyznačí zmenu údajov uvedených v licencii na základe oznámenia držiteľa licencie, pokiaľ ide o zmenu mena, priezviska, miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zmenu titulu alebo zmenu názvu alebo sídla právnickej osoby. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že licencia vždy obsahuje aktuálne a správne údaje o jej držiteľovi, pričom tieto zmeny nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia. Komora vyznačí tieto zmeny priamo do licencie do pracovných 30 dní od ich oznámenia. Komora zároveň bezodkladne vyznačí zmenu údajov v registri. Prílohou oznámenia o zmene údajov musí byť doklad preukazujúci túto zmenu, čo poskytuje právnu istotu a umožňuje overenie pravdivosti a správnosti oznámených informácií.

Osobitne sa ustanovuje povinnosť fyzickej osoby bezodkladne oznámiť komore údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie licencie alebo jej zrušenie. Táto povinnosť je nevyhnutná pre ochranu verejného záujmu, pretože umožňuje komore včas reagovať na zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť držiteľa licencie vykonávať činnosť v súlade s právnymi predpismi.

**K § 40**

Upravujú sa podmienky a postupy vzťahujúce sa k dočasnému pozastaveniu licencie. Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť, aby licencie boli pozastavené vo všetkých prípadoch, keď držiteľ licencie nespĺňa požiadavky potrebné na vykonávanie alebo poskytovanie činnosti podľa tohto zákona alebo ak držiteľ licencie sám požiada o dočasné pozastavenie licencie.

Licenciu komora dočasne pozastaví, ak držiteľ licencie má dočasný zákaz výkonu psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti, má dočasne pozastavenú registráciu alebo nesplnil podmienku ďalšieho vzdelávania podľa § 24 ods. 9.

Komora pozastavuje licenciu z dôvodu dočasného zákazu výkonu psychologickej alebo psychoterapeutickej činnosti len na čas, počas ktorého tento zákaz trvá, aby sa zamedzilo dlhodobému zákazu výkonu činnosti aj po tom, čo dôvody na pozastavenie licencie pominú.

Komora pozastaví licenciu len na dobu a v rozsahu, ktoré určil držiteľ licencie v žiadosti. V prípade dočasného pozastavenia licencie z dôvodu dočasného zákazu výkonu činnosti alebo dočasného pozastavenia registrácie, sa licencia pozastavuje v celom rozsahu. Podobne sa postupuje, ak dôjde k pozastaveniu licencie z dôvodu nesplnenia požiadavky ďalšieho vzdelávania.

Rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie musí obsahovať aj spôsob a lehotu na odstránenie zistených nedostatkov alebo vykonanie uložených opatrení, ak sa licencia pozastavila z dôvodu nesplnenia podmienok ďalšieho vzdelávania.

**K § 41**

 Ustanovujú sa právne vzťahy a podmienky súvisiace so zrušením licencie. Zrušenie licencie je právnym aktom, ktorý má za cieľ ochrániť verejný záujem a zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce špecializované alebo certifikované činnosti spĺňali požiadavky stanovené zákonom. Komora má povinnosť zrušiť osobe licenciu, ak o zrušenie požiada, ak prestane spĺňať podmienky na vydanie licencie, opakovane porušil alebo ak držiteľ opakovane porušil povinnosti podľa tohto zákona alebo mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 43 ods. 3 písm. c) alebo bol vylúčený z komory podľa § 43 ods. 3 písm. d). Dvojročná lehota na vydanie novej licencie zaručuje, že osoby, ktoré sa dopustili vážnych porušení, nebudú mať možnosť okamžite obnoviť výkon svojej činnosti.

**K § 42**

 Ustanovuje sa, že licencia automaticky zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu a to ku dňu smrti alebo ku dňu vyhlásenia za mŕtveho. Ak fyzická osoba, ktorá zomrie, nemôže vykonávať činnosti spojené s licenciou. Takisto vyhlásenie osoby za mŕtvu (čo je právny akt, ktorý stanoví súd) vedie k rovnakému výsledku, pretože ide o situáciu, v ktorej sa právny subjekt nemôže ďalej zúčastňovať na právnych vzťahoch, vrátane výkonu profesie. Analogické účinky má prípad zániku právnickej osoby. Ide o právne udalosti, ktoré zásadným spôsobom menia právny stav držiteľa licencie, a tým aj schopnosť vykonávať činnosť, na ktorú bola licencia udelená.

**K § 43**

Upravujú sa disciplinárne previnenia podľa tohto zákona, ktorých sa možno dopustiť porušením povinností člena komory alebo registrovanej osoby analogicky k disciplinárnym previneniam členov komory, ktorí sú zdravotnícki pracovníci. Určujú sa tiež druhy a výška sankcií, ktoré možno uložiť ako disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho previnenia, a upravuje sa spôsob ukladania disciplinárnych opatrení. Disciplinárne previnenie je spáchané, ak člen alebo registrovaná osoba poruší povinnosti podľa § 28 ods. 2. Tieto povinnosti sú zásadné pre riadne fungovanie profesie a jej reguláciu, preto porušenie týchto pravidiel môže mať vážne dôsledky na dôveryhodnosť a profesionálny status člena komory alebo registrovanej osoby.

Poskytovateľ – právnická osoba sa dopustí disciplinárneho previnenia, ak poruší povinnosti podľa § 11, čo jasne definuje zodpovednosť právnických osôb, ktoré sú držiteľmi licencií, a stanovuje, že porušenie povinností uvedených v zákone môže viesť k disciplinárnym opatreniam.

Právnické osoby musia dodržiavať pravidlá rovnako ako fyzické osoby, a preto je dôležité, aby aj oni čelili disciplinárnym dôsledkom za porušenie stanovených povinností.

Upravuje sa taxatívny výpočet možných disciplinárnych opatrení, ktoré komora môže uložiť v prípade disciplinárneho previnenia, medzi ktoré patrí:

* písomné napomenutie, ktoré slúži ako menej závažná sankcia, keď je cieľom upozorniť páchateľa na porušenie povinností a zabrániť opakovaniu takéhoto správania,
* pokuta v rozmedzí od 50 eur do 2 000 eur pre fyzickú osobu a od 50 eur do 10 000 eur pre právnickú osobu, pričom tieto pokuty sú dostatočne flexibilné, aby sa mohli prispôsobiť závažnosti previnenia.
* podmienečné vylúčenie z komory na obdobie až dvoch rokov za opakované porušenie povinnosti; táto sankcia slúži ako varovanie, že ďalšie porušenie môže viesť k trvalému vylúčeniu z komory,
* vylúčenie z komory, ktoré je najprísnejšou sankciou a je určené pre prípady, keď člen komory poruší závažné povinnosti alebo ak sa v minulosti dopustil rovnakého previnenia, za ktoré už bolo uložené disciplinárne opatrenie.

Ustanovuje sa, že uložené peňažné pokuty sú príjmom komory. Tým sa zabezpečuje, že finančné prostriedky získané z disciplinárnych opatrení sa využijú na administratívne účely komory, čím sa podporuje riadna činnosť komory.

Zároveň sa ustanovujú kritériá, ktoré komora zohľadní pri určení druhu a výšky disciplinárneho opatrenia. Medzi tieto kritériá patrí závažnosť porušenej povinnosti, spôsob spáchania previnenia, jeho následky, okolnosti, za ktorých bolo spáchané, miera zavinenia a osobnosť páchateľa. Tieto faktory dávajú komore flexibilitu pri určovaní vhodnej sankcie a umožňujú prispôsobenie disciplinárneho opatrenia konkrétnemu prípadu. Zohľadnenie predchádzajúcich disciplinárnych opatrení tiež znamená, že opakované previnenia budú sankcionované prísnejšie.

Umožňuje sa, aby sa od uloženia disciplinárneho opatrenia upustilo v prípade, že ten, proti ktorému je vedené disciplinárne konanie, priznal svoju vinu, ľutuje svoje konanie a vzhľadom na jeho predchádzajúcu prax je možné dôvodne očakávať nápravu bez ďalších disciplinárnych krokov. Tento odstavec umožňuje komore aplikovať tzv. zmierňujúci faktor v prípadoch, kde páchateľ prejaví úprimnú ľútosť a je ochotný napraviť svoje správanie. Tento prístup môže viesť k rehabilitácii páchateľa, ak jeho predchádzajúca prax alebo správanie naznačujú, že ide o ojedinelý prípad.

Ustanovuje sa subjektívna a objektívna lehoty, v rámci ktorých je možné stíhať člena komory za disciplinárne previnenie Tento časový rámec zohľadňuje potrebu zistiť a vyšetriť porušenie povinnosti, pričom zároveň zabezpečuje, že disciplinárne opatrenia nebudú uložené po neprimerane dlhom čase, čo by mohlo naraziť na zásady právnej istoty. Tento časový rámec zohľadňuje potrebu zistiť a vyšetriť porušenie povinnosti, pričom zároveň zabezpečuje, že disciplinárne opatrenia nebudú uložené po neprimerane dlhom čase, čo by mohlo naraziť na zásady právnej istoty.

Disciplinárne konanie je dvojstupňovým konaním, kde v prvom stupni koná komora a odvolacím orgánom je prezident komory.

**K § 44**

 Vzhľadom na celkovú skladbu zákona, ktorý rozširuje pôsobnosť Slovenskej komory psychológov, sa ustanovuje, že disciplinárna komisia komory zriadená na základe osobitného predpisu vykonáva disciplinárnu právomoc aj podľa návrhu zákona ako *lex specialis*. Ustanovenia týkajúce sa disciplinárneho konania upraveného zákonom č. 578/2004 Z. z. vykonávaného vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom sa použijú aj v prípade výkonu disciplinárnych právomocí komory vo vzťahu k členovi komory, ktorý nie je zdravotníckym pracovníkom.

**K § 45 a 46**

Ustanovuje sa, že doterajšie vnútorné predpisy komory a uznesenia orgánov komory sú pre členov záväzné. Vykonateľné rozhodnutie komory o uložení peňažnej pokuty ako disciplinárneho opatrenia je podkladom pre vykonanie exekúcie a je príjmom komory. Psychológovia, ktorí vykonávajú psychologickú činnosť v iných rezortoch ako je rezort zdravotníctva, sa registrujú v dobrovoľne, preto nie je potrebné upravovať prechodné obdobie, do ktorého sa majú zaregistrovať podľa tohto zákona.

Ďalej sa ustanovuje, že základným procesným predpisom pre konania a rozhodovanie komory je správny poriadok a návrh zákona len dopĺňa niektoré procesné ustanovenia, ktoré je špecificky potrebné upraviť.

V rámci prechodných ustanovení sa vytvára priestor pre existujúcu komoru, ktorej pôsobnosť sa rozširuje, upraviť si vnútorné záležitosti, zosúladiť vnútorné predpisy komory a zvolať snem po očakávanej registrácii osôb na základe tohto zákona tak, aby bolo možné zlegitimizovať všetkými aj novými účastníkmi členu fungovanie komory s rozšírenou pôsobnosťou.

**K § 47**

Zrušuje sa doterajší zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 360/2024 Z. z., ktorý je ako pôvodná právna úprava výkonu psychologickej činnosti v podmienkach samostatnej Slovenskej republiky konzumovaný navrhovanou právnou úpravou, predovšetkým z pohľadu dosiahnutia vzdelania všeobecne akceptovateľného a potrebného na výkon činnosti psychológa v podmienkach Slovenskej republiky.

**K prílohe č. 1**

Etický kódex je základným dokumentom, ktorý ustanovuje etické princípy a normy pre výkon profesie. Je v záujme komory a jej členov, aby dodržiavali vysoké etické štandardy nadväzujúce na stanoviská komory, ktoré je oprávnená na základe navrhovanej právnej úpravy vydávať k etickým otázkam a ktoré sú nevyhnutné pre riešenie morálnych a etických dilem, ktoré môžu vzniknúť v praxi. Komora týmto spôsobom poskytuje svojim členom vedenie a podporu pri dodržiavaní etických zásad. Ide o sumár zásad, ktoré je potrebné zo strany registrovanej osoby uplatňovať pri výkone povolania rešpekt ku každému ako individuálnej osobnosti s potrebou zachovania dôstojnosti, má byť integrálnou súčasťou každej úrovne poskytovaných služieb.

**K prílohe č. 2**

V záujme zachovania zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k výške poplatkov určenej osobitným predpisom (zákon č. 578/2004 Z. z.) upravujúcim výšku poplatkov za registráciu zdravotníckych pracovníkov - psychológov v komore sa upravuje rovnaká výška poplatkov za zápis do registra, ročného poplatku za zápis a poplatku za vydanie licencie aj podľa tohto zákona, ktorá bude uplatňovaná vo vzťahu k registrácii registrovaných osôb, ktoré nie sú zdravotníckymi pracovníkmi.

**K Čl. II**

Legislatívno-technická úprava v rámci poznámky pod čiarou, za účelom sprehľadnenia dotknutého zákonného ustanovenia, v ktorom sa odkaz na túto poznámku pod čiarou nachádza, tak, aby sa odstránila potenciálna zmätočnosť jeho výkladu v kontexte dotknutej poznámky pod čiarou.

Dopĺňa sa kompetencia ministerstva zdravotníctva regulovať povolania a činnosti zamerané alebo majúce nie nevýznamný dopad na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia v záujme ochrany obyvateľstva Slovenskej republiky pred nesprávnym zaobchádzaním, ako aj pred rizikami, ktoré môžu vzniknúť z neodborného zásahu.

**K Čl. III**

V nadväznosti na navrhovanú právnu úpravu správy výkonu psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti Slovenskou komorou psychológov obsiahnutej v čl. I (§ 25 až 36) sa primerane precizujú stanovenia upravujúce pôsobnosť a postavenie Slovenskej komory psychológov v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je stavovská organizácia zriadená tak, aby mohla v rámci rozšírenej pôsobnosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom Reformy 1 Komponentu 12 Plánu obnovy a odolnosti.

**K Čl. IV**

V nadväznosti na právnu úpravu zavádzanú v čl. I, v rámci ktorej sa upravuje výkon psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti psychológmi pôsobiacich aj v oblastiach výkonu mimo rezort zdravotníctva, sa navrhovaným znením zosúlaďuje navrhnutá právna úprava s príslušným právnym predpisom.

**K Čl. V**

S ohľadom na plnenie míľnikov Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu 12 sa navrhuje účinnosť dňa 1. júla 2025.