# Inrätta ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige

## Ansvariga för förslag

Folkhälsomyndigheten samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

## Mottagare av förslag

Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK), SKL

## Bakgrund

Organisation av mikrobiologisk laboratorieverksamhet i Sverige har genomgått stora förändringar under de senaste 20-25 åren genom att verksamheten vid landstingens kliniskt mikrobiologiska laboratorier utvecklats och förstärkts, samtidigt som statens laborativa verksamhet, vid Statens Bakteriologiska Laboratorium fram till 1993, vid Smittskyddsinstitutet (SMI) från 1993 till 2013, och vid Folkhälsomyndigheten från 2014 förändrats.

För att säkra hälso- och sjukvårdens samt smittskyddens behov av mikrobiologiska analyser, med ökad effektivitet och minskad sårbarhet, föreslog Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi (FMM) och SMI 2007 att ett laboratorienätverk med referenslaboratorier skulle inrättas.

Regeringen gav 2010 SMI i uppdrag att göra en översyn av formerna för SMI:s laborativa verksamhet vilket ledde fram till ett förslag om ”Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige” (referens 1) och förslaget gick på remiss 2013 vilket besvarades av 39 remissinstanser inklusive SKL och samtliga landsting (referens 2).

FMM utsåg 2012 en grupp bestående av verksamhetschefer för kliniska mikrobiologiska laboratorier vid samtliga regionsjukhus samt vissa länssjukhus att arbeta med frågan. Gruppen har därefter i samverkan med Folkhälsomyndigheten bl a kartlagt samtliga laboratoriers intresse och möjlighet att åta sig referenslaborativa uppdrag (referens 3).

SMI lades ned 2013-12-31 och verksamheten övergick till den nybildade Folkhälsomyndigheten 2014-01-01 som förordnades en myndighetsinstruktion med delvis förändrade uppgifter inom smittskyddsområdet jämfört med SMI.

Folkhälsomyndigheten har inte i uppdrag att utveckla ett laboratorienätverk med referenslaboratorier. Men eftersom myndigheten bedömer att ett sådant organiserat nätverk skulle vara värdefullt för myndighetens uppdrag inom smittskyddsområdet har myndigheten kontaktat SKL och föreslagit att Folkhälsomyndigheten och SKL gemensamt utvecklar ett förslag till utveckling av ett laboratorienätverk för landstingen att ta ställning till.

SKL har samtyckt till att arbeta vidare utifrån Folkhälsomyndighetens förslag och informerade juni 2014 landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer (HSD) att detta arbete påbörjats och föreslog att det skulle förankras i NSK till vilket HSD gav bifall.

## Information för myndighetsgemensam samverkansgrupp (MSG)

Folkhälsomyndigheten samverkar med andra myndigheter, med mikrobiologisk laboratorieverksamhet inom andra sektorer, för krisberedskap inom samverkansområdet farliga ämnen, genom zoonosrådet etc. Dessa myndigheter kommer inte att påverkas av att det föreslagna nätverket inrättas på annat sätt än att Folkhälsomyndigheten därefter med större effektivitet kommer att kunna representera humanmedicin vid myndighetssamverkan. De förslag som utvecklas kommer att stämmas av med Socialstyrelsen och andra myndigheter vars verksamhet berörs av förslaget.

## Förslag till ställningstagande av NSK

* **att** ta fram underlag kring det juridiska ansvaret mellan stat och landsting inom området samt ta fram förslag på struktur och implementering av laboratorienätverk. Uppdraget ska redovisas till NSK juni 2015.

Underlaget föreslås bestå av två delar:

* **att** beskriva det juridiska ansvaret mellan stat och landsting för att tillhandahålla respektive kostnadstäcka funktioner för smittskydd och klinisk mikrobiologi. Ett arbete som ska vara klart och redovisas senast 31 december 2014. Denna beskrivning återrapporteras till NSKs regiongrupp och vid behov bereds även i HSD eller i landstingsdirektörernas förening
* **att** ge gruppen verksamhetschefer vid kliniska mikrobiologiska laboratorier i uppdrag att utse en representativ arbetsgrupp som, kompletterad med representanter för Folkhälsomyndigheten, tar fram förslag till struktur och implementering av laboratorienätverk. Arbetsgruppen ska stämma av förslagen med alla laboratoriers verksamhetschefer samt andra aktörer så som smittskyddsläkare, biobanksansvariga i landstingen och representanter för andra myndigheter tex Socialstyrelsen. Underlaget ska innehålla följande:

	+ förslag på definition av för vilka smittämnen som referensfunktioner bör inrättas och vilka referensfunktioner som bör inrättas för varje smittämne
	+ förslag på definition av hur referensfunktioner ska organiseras inom referenslaboratorier med hänsyn till statens och landstingens ansvarsområden
	+ beräkning av behov av resurser som personal och material för referenslaborativa funktioner
	+ förslag till principer för finansiering
	+ förslag på implementering av ett laboratorienätverk baserat på befintlig kartläggning av intressen och möjlighet för olika laboratorier (bilaga 3) alternativt genom utlysningsförfarande.

Arbetet ska redovisas senast 30 juni 2015.