1. SNSD

Ocjena: započeto

**U sekundаrnoj i tercijаrnoj mreži kаpitаlni projekti su dovršetаk izgrаdnje Kliničkog i univerzitetskog centrа u Bаnjаluci (...)**

Vlada RS podigla je kredit u vrijednosti od 100.000.000 eura kod Evropske investicijske banke, za izgradnju bolnice u Bijeljini i rekonstrukciju i opremanje Kliničkog centra u Banjaluci, za koji je saglasnost dala i Narodna skupština u junu 2011 godine.

13. juna 2012. godine, Europska investiciona banka je u "Službenom glasniku EU" raspisala tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka prema ranijem kreditnom sporazumu, ali izvođač nije izabran i procedura je zaustavljena.

Po zahtjevu Evropsle investicione banke, 23.01.2013. godine, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ranko Škrbić, potpisao je [ugovor sa konsultantskom kućom](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Potpisan_ugovor_za_pregled_analizu_i_unaprijedjenje_glavnog_projekta_rekonstrukcije_Klinickog_centra_Banja_Luka.aspx) iz Njemačke Obermeyer Planen + Beraten GmbH (kao vođama konzorcija u saradnji sa Uniplan Medizintechnik GmbH&Co KG iz Austrije i Procontrol d.o.o. iz Republike Srpske) za izvršenje finalnog pregleda, analize i unaprijeđenja projekta rekonstrukcije Kliničkog centra Banjaluka.

U julu 2011. su započeti i pregovori sa Republikom Korejom oko projekta u vrijednosti od 30.000.000 dolara, kojim bi trebala biti završena izgradnja Kliničkog centra u Banjaluci. Na 29. sjednici Vlada RS je prihvatila zaduženje Republike Srpske kod Vlade Koreje iz Fonda za ekonomsku razvojnu saradnju putem korejske Izvozno-uvozne banke, a po projektu modernizacije bolnica u BiH, faza tri. Prema izjavi ministra finansija RS, Zorana Tegeltije, kredit iznosi 30 miliona dolara sa rokom otplate od 40 godina, a sredstva su namijenjena za izgradnju južnog krila Kliničkog centra Banja Luka i nabavku medicinske opreme. Ugovor o kreditu [potpisan](http://www.capital.ba/za-juzno-krilo-klinickog-centra-u-banjaluci-kredit-od-30-miliona-dolara/) je u aprilu 2012. godine. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske objavilo je u septembru 2012. godine [javni poziv](http://www.ekapija.com/website/bih/page/634602/Banja-Luka-Otvoren-javni-poziv-za-izgradnju-ju%C5%BEnog-krila-Klini%C4%8Dkog-centra) za izbor izvođača radova za izgradnju i opremanje južnog krila Kliničkog centra u Banjoj Luci. Tadašnji ministar zdravstva RS Ranko Škrbić najavio je početak radova [u martu 2013. godine.](http://www.atvbl.com/pregled-dana/77971) Pregled do sada započetih radova i informacije o firmama koje su izabrane za izvođenje radova, dostupni su na web-stranici [Kliničkog centra Banja Luka](http://www.kc-bl.com/lat/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=72).

2. SNSD

Ocjena: Zaustavljeno

**U sekundаrnoj i tercijаrnoj mreži kаpitаlni projekti su (...) izgrаdnjа ili rekonstrukcijа centаrа u Doboju, Bijeljini i Istočnom Sаrаjevu (...)**

*U pogledu napretka na izgradnji bolnice u Bijeljini, tadašnji ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, Ranko Škrbić, u februaru 2013. godine je izjavio  da je ona je u završnoj fazi i da očekuje da će zvanično biti otovorena u naredna dva mjeseca.*

*Potrebno je napomenuti da su u periodu monitoringa (03.10.2010. – 31.01.2013.) postojale oprečne informacije po pitanju završetka izgradnje nove bolnice u Bijeljini. Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, Ranko Škrbić, najavljivao je u aprilu 2011. godine da se završetak radova može očekivati do kraja 2012. godine, da bi u junu 2011. rekao da završetak izgradnje očekuje za godinu dana.*

*Konačan završetak radova i zvanično otvaranje bolnice u Bijeljini se još uvijek očekuje.*

*otvorena* [*u julu 2013*](http://www.klix.ba/vijesti/bih/u-bijeljini-otvorena-najsavremenija-opsta-bolnica-u-regionu/130702077)

Kada je u pitanju izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu, ista još uvijek nije započeta, niti je utvrđen početak radova. Iako je najavljivano da bi Grčka trebala preuzeti dio troškova za obnovu bolnice Kasindo u Istočnom Sarajevu, dio bi se finansirao iz državnog budžeta, a dio iz Budžeta RS, prema izjavi ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, Ranka Škrbića, na sredstva od Grčke se ne može očekivati, kao i da sredstva iz državnog budžeta nisu još uvijek usmjerena ka Republici Srpskoj. Ministar je također najavio da je Vlada RS krenula u pregovore sa korejskim partnerima koji su spremni da nastave dobru saradnju, te obezbijede dodatna povoljna kreditna sredstva „K exim“ banke za izgradnju dvije nove bolnice u Republici Srpskoj, u Istočnom Sarajevu i Doboju. Jedini pomak u odnosu na rad ove bolnice, jeste kreditno zaduženje za projekat opremanja bolnica u Kasindolu, Nevesinju, Trebinju i Prijedoru, u ukupnoj vrijednosti od 2.480.000 eura.

Bolnica u Doboju nije obuhvaćena projektima koji se planiraju u okviru novih zaduženja.

april 2013: http://www.rtvbn.com/news/novi-impuls-za-izgradnju-bolnice-u-istocnom-sarajevu/

avgust: http://www.capital.ba/uskoro-prezentacija-projekta-nove-bolnice-u-istocnom-sarajevu/

Evidentno, izgradnja ili rekonstrukcija centara u Doboju i Istočnom Sarajevu se nije pomakla sa mrtve tačke, dok oprečne izjave u vezi sa implementacijom projekta u Bijeljini daje prostor za sumnju u stvarni progres. U cjelini, može se zaključiti da je implementacija obećanja zaustavljena.

ubaciti linkove

3. SNSD

Ocjena: započeto

**Uprаvljаnje sistemom zdrаvstvenih ustаnovа i zdrаvstvene zаštite osаvremeniće se uspostаvljаnjem jedinstvenog informаcionog sistemа u zdrаvstvu (...)**

Informatizacija zdravstva u Republici Srpskoj predviđena je Strategijom razvoja e-zdravstva Republike Srpske za period 2009-2014, kao i Projektom uvođenja informacionog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Prema izjavi ministra zdravlja i socijalne zaštite Ranka Škrbića iz decembra 2010, softver za timove porodične medicine do tada je uveden u oko 20 domova zdravlja, a najavljena je njegova kompletna implementacija do kraja 2011. godine. U prvih šest mjeseci aktuelnog mandata, u pogledu uvezivanja zdravstvenih institucija u jedinstven informacioni sistem, implementiran je i projekat iz 2010. godine, u okviru kojeg je obezbjeđena hardverska i softverska oprema za prikupljanje i obradu podataka o korisnicima opojnih droga za 13 zdravstvenih institucija, koje će ovako biti uvezane sa jeinstvenom bazom podataka lociranom na Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

[Prema izjavi zvaničnika iz Centra za informacione tehnologije Vlade RS iz oktobra 2011. godine](http://www.capital.ba/brz-jednostavan-i-efikasan-servis-koji-stedi-novac/), krajem 2011. i početkom 2012. godine je trebala početi primjena informacionih tehnologija u zdravstvu. Tehnologije se odnose na postepeno uvođenje e-kartona, e-knjižice, e-recepta, e-čekaonice i e-uputnice.

Ministаr zdrаvljа i socijаlne zаštite Republike Srpske Rаnko Škrbić [potpisаo je](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Potpisan_ugovor_Mtel-om_o_povezivanju_baza_podataka_timova_porodicne_medicine_i_informacionog_sistema_za_elektronski_recept.aspx) u decembru 2011. godine ugovor sа kompаnijom M:tel o povezivаnju bаzа podаtаkа timovа porodične medicine i informаcionog sistemа zа elektronsko propisivаnje lijekovа (e - recept) radi elektronskog propisivanja lijekova. U tom slučaju je predviđeno da se u karton pacijenta automatski doda informacija o uzetim lijekovima.

Iako su u periodu monitoringa postojale određene aktivnosti na informatizaciji zdravstvenih ustanova u RS, jedini konkretan korak jeste potpisvanje ugovora o povezivanju baze podataka o elektronskim receptima za lijekove.

4. SNSD

Ocjena: Zaustavljeno

**Uprаvljаnje sistemom zdrаvstvenih ustаnovа i zdrаvstvene zаštite osаvremeniće se (...) uvođenjem elektronskog zdrаvstvenog kаrtonа zа grаđаne.**

Uvođenje elektronskog zdravstvenog kartona predviđeno je Strategijom razvoja e-zdravstva Republike Srpske za period 2009-2014., kao i Projektom uvođenja informacionog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Strategijom nije preciziran rok za uvođenje elektronskog zdravstvenog kartona, no ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić najavio je u decembru da će elektronski zdravstveni kartoni biti uskoro uvedeni, ali to još uvijek nije ostvareno. Kompletna implementacija softvera za timove porodične medicine bila je najavljena do kraja 2011. godine.

[Prema izjavi iz oktobra 2011. godine](http://www.capital.ba/brz-jednostavan-i-efikasan-servis-koji-stedi-novac/) zvaničnika iz Centra za informacione tehnologije Vlade RS, krajem 2011. i početkom 2012. godine trebala je početi primjena informacionih tehnologija u zdravstvu, među kojima je i e-karton.

E-karton, predstavlja elektronski zdravstveni karton sa svim zdravstvenim podacima pacijenta koji se nalaze na centralnom serveru i tako postaje online dostupan bolničkim specijalistima, ali i ljekaru u hitnoj medicinskoj pomoći, što će unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite.

15. marta 2012. godine Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dodijelilo je računare i aplikativni softver za prikupljanje i obradu podataka o korisnicima opojnih droga za 12 zdravstvenih ustanova iz Republike Srpske ukupne vrijednosti oko 23.000 KM.

[18. aprila. 2012](http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Digitalni-info-pultovi-u-18-domova-zdravlja-sirom-RS-137420.html).godine u 18 domova zdravlja širom Republike Srpske počelo je postavljanje digitalnih info-pultova na kojima će pacijenti moći pratiti kako informacije o radu doma zdravlja u kojem je info-pult postavljen, tako i uopšte informacije iz zdravstva. Ugovor o postavljanju ovih info-pultova potpisali su ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić i vlasnik firme "IKOMP" iz Banjaluke Stojan Atlagić. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić izjavio je tada da su u toku aktivnosti uvođenja elektronskog recepta i elektronskog zdravstvenog kartona.

Iako su u periodu monitoringa postojale određene aktivnosti na uvođenju elektronskih zdravstvenih kartona u RS, ne postoje konkretne informacije da je sam sistem zaživio, niti da je počela primjena takvih kartona.

5. SNSD

Ocjena: Nije započeto

**Uz osigurаvаnje stаbilnih izvorа finаnsirаnjа, obаvezno zdrаvstveno sigurаnje biće dostupno svim grаđаnimа.**

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, pravo na zdravstvenu zaštitu nemaju nezaposlena lica niskokvalifikovana ili nekvalifikovana, te nezaposlena lica sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, ako nisu prijavljena na zavod za zapošljavanje.

Prema podacima Fonda za zdravstveno osiguranje RS, predstavljenim u Akcionom planu realizacije strateškog plana razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja u 2011. godini, iako se broj osiguranih lica povećava, potpuni obuhvat ostvaren je u samo tri kategorije stanovništva (osobe mlađe od 15, osobe starije od 65 godina i trudnice). Još uvijek je visok procenat građana koji nisu prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje – neprijavljeno je 308.013 lica, a 403.468 ne može da ovjeri zdravstvenu knjižicu, bilo zato što nisu prijavljeni, ili zato što im se ne uplaćuju doprinosi. Ovaj broj će biti teško smanjiti, s obzirom da se u Akcionom planu Fonda navodi da čak ni povećanje prihoda, bаzirаno nа povećаnju stope doprinosа zа zdrаvstveno osigurаnje, neće biti dovoljno da se ostvari ravnoteža između prihoda i troškova ukoliko se nastavi trend smаnjenjа brojа osigurаnikа u kаtegoriji zаposlenih, а povećаnjа u kаtegoriji nezаposlenih i penzionera. Premda Akcioni plan navodi proširenje obuhvata osiguranika kao jedan od strateških ciljeva, s obzirom da pomenuti trendovi jesu nastavljeni, te da nisu preduzete mjere kojima bi se ovakvi trendovi zaustavili, u praksi će ovaj cilj biti teško ostvariti.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je [28. decembra 2011](http://www.capital.ba/nsrs-usvojila-zakon-o-doprinosima/). godine, po hitnom postupku, Zakon o doprinosima, kojim je predviđeno povećanje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 18 na 18,5 odsto uz istovremeno smanjenje stope za zdravstveno osiguranje sa 12,5 na 12 odsto. Ovim izmjenama sektor zdravstva se našao u još težem položaju, jer će biti smanjena sredstva koja su se uplaćivala u Fond zdravstvenog osiguranja.

6. SNSD

Ocjena: u progresu

**Nаstаviti sа politikom proširenih prаvа stаnovništvа iz zdrаvstvenog osigurаnjа: povećаn broj lijekovа koji se dobijаju nа recept.**

Pozitivna lista lijekova promijenjena je dva puta u prvih 6 mjeseci aktuelnog mandata. Premda je određen broj lijekova skinut sa liste, sveukupno se može konstatovati da se lista kontinuirano proširuje.

U daljnjem periodu monitoringa Vlade RS nije mijenjala esencijalnu listu lijekova u RS.

7. SNSD

Ocjena: Nije započeto

**Nаstаviti sа politikom proširenih prаvа stаnovništvа iz zdrаvstvenog osigurаnjа: puno finаnsirаnje liječenjа pojedinih oboljenjа, kаo što su mаlignа, teškа hroničnа i rijetkа oboljenjа.**

Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciju RS, liječenje navedenih oboljenja oslobođeno je plaćanja participacije, to jest u cijelosti je obezbijeđeno iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Tokom 2012. godine razmatrana je mogućnost [povećanja visine participacije](http://www.nezavisne.com/novosti/drustvo/U-RS-moguce-povecanje-participacije-135691.html) kao ličnog učešća osiguranih pacijenata u troškovima zdravstvene zaštite. Iako do povećanja participacije nije došlo, razgovarano je o mogućnosti da se godišnje od svih građana naplati participacija  u određenom iznosu, a da kasnije svi pregledi budu potpuno besplatni.

Pravilnikom je, između ostalog, propisano da je plaćanja participacije oslobođeno lice koje je dobrovoljno dalo krv, i to u trajanju od godinu dana. Danas dobar broj stanovništa pribjegava različitim potezima kako bi [izbjegao plaćanje participacije](http://pressrs.ba/sr/vesti/vesti_dana/story/15272/Krvlju%2Bpla%C4%87aju%2Blekarski%2Bpregled.html), pa često daruju krv kako bi bili oslobođeni iste.

Protivno prilogu ovog obećanja ide i činjenica da cjelokupnom zdravstvenom sistemu Republike Srpske prijeti kolaps. Na osnovu [Analize održivosti finansiranja obaveznog zdravstvenog osiguranja](http://www.capital.ba/ekskluzivno-zdravstveni-sistem-rs-pred-kolapsom/) (2012.), koju je uradio Fond zdravstvenog osiguranja RS, Fondu godišnje nedostaje 127 miliona KM, a neizmirene obaveza premašile su 333 miliona KM.

8. SNSD

Ocjena: U progresu

**Nаstаviti sа politikom proširenih prаvа stаnovništvа iz zdrаvstvenog osigurаnjа: ugovаrаnje sаrаdnje sа privаtnim zdrаvstvenim ustаnovаmа, rаdi boljeg i efikаsnijeg pružаnjа uslugа pаcijentimа**

Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja RS, saradnja sa privatnim sektorom je zadovoljavajuća i sprovodi se kontinuirano, a broj privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima Fond ima potpisane ugovore povećao se skoro 13 puta u proteklih nekoliko godina.

U novembru 2012. godine Udruženje doktora medicine privatne prakse organizovalo je u Doboju, u okviru redovne skupštine Udruženja[, radni sastanak](http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=article&id=834:radni-sastanak-sa-ljekarima-privatne-prakse&catid=31:vijesti&Itemid=31) s temom ''Rezultati integracije privatnog sektora u zdravstveni sistem RS'', u kojem je učestvovao direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Goran Kljajčin sa saradnicima, kao i pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Nedeljko Milaković. Predstavnici Udruženja poručili su da je u zdravstvenom sistemu RS izjednačen privatni i javni sektor, zahvaljući resornom ministarstvu i Fondu zdravstvenog osiguranja.

9. SNSD

Ocjena: Započeto

**(Izа nаs je period nаjvećeg ulаgаnjа u novu i sаvremenu medicinsku opremu), а strаteškа ulаgаnjа u zdrаvstvo nаstаviti i u nаrednom periodu.**

U kontekstu kapitalnih investicija, Vlada Republike Srpske izlazila je u javnost sa projektima rekonstrukcije i izgradnje Kliničkog centra u Banjoj Luci, te bolnica u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Doboju. U tom smislu vrijede slijedeće informacije:

Vlada RS podigla je kredit u vrijednosti od 100.000.000 eura kod Evropske investicijske banke, za izgradnju bolnice u Bijeljini i rekonstrukciju i opremanje Kliničkog centra u Banjaluci, za koji je Narodna skupština RS dala saglasnost u junu 2011.

U periodu monitoringa (03.10.2010. – 31.01.2013.) su postojale oprečne informacije po pitanju završetka izgradnje nove bolnice u Bijeljini. Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, Ranko Škrbić, najavljivao je u aprilu 2011. godine da se završetak radova može očekivati do kraja 2012. godine, da bi u junu 2011. rekao da završetak izgradnje očekuje za godinu dana.

Konačan završetak radova i zvanično otvaranje bolnice u Bijeljini se još uvijek očekuje.

13. juna 2012. godine Europska investiciona banka je u "Službenom glasniku EU" raspisala tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka prema ranijem kreditnom sporazumu. Prema odgovoru uprave Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka, još uvijek nije izabran ponuđač, a tenderska procedura je obustavljena. Po zahtjevu Evropsle investicione banke, 23.01.2013. godine, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ranko Škrbić, potpisao je [ugovor sa konsultantskom kućom](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Potpisan_ugovor_za_pregled_analizu_i_unaprijedjenje_glavnog_projekta_rekonstrukcije_Klinickog_centra_Banja_Luka.aspx) iz Njemačke Obermeyer Planen + Beraten GmbH (kao vođama konzorcija u saradnji sa Uniplan Medizintechnik GmbH&Co KG iz Austrije i Procontrol d.o.o. iz Republike Srpske) za izvršenje finalnog pregleda, analize i unaprijeđenja projekta rekonstrukcije Kliničkog centra Banjaluka. Analiza je neophodna kako bi se dobilo i na uštedi i na unapređenju izvedbenog projekta, te kako bi se dobile preporuke koje bi značile primjenu najnovijih standarda kada su u pitanju velike bolnice poput Kliničkog centra. Nakon provedene analize i unaprijeđenja projekta uslijedit će konačno raspisivanje tendera za realizaciju navedenog Projekta po principu „ključ u ruke“.

U julu 2011. su započeti i pregovori sa Republikom Korejom oko projekta u vrijednosti od 30.000.000 dolara, kojim bi trebala biti završena izgradnja Kliničkog centra u Banjaluci. Na 29. sjednici Vlada RS je prihvatila zaduženje Republike Srpske kod Vlade Koreje iz Fonda za ekonomsku razvojnu saradnju putem korejske Izvozno-uvozne banke, a po projektu modernizacije bolnica u BiH, faza tri. Prema izjavi ministra finansija RS, Zorana Tegeltije, kredit iznosi 30 miliona dolara sa rokom otplate od 40 godina, a sredstva su namijenjena za izgradnju južnog krila Kliničkog centra Banja Luka i nabavku medicinske opreme. Ugovor o kreditu [potpisan](http://www.capital.ba/za-juzno-krilo-klinickog-centra-u-banjaluci-kredit-od-30-miliona-dolara/) je u aprilu 2012. godine. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske objavilo je u septembru 2012. godine [javni poziv](http://www.ekapija.com/website/bih/page/634602/Banja-Luka-Otvoren-javni-poziv-za-izgradnju-ju%C5%BEnog-krila-Klini%C4%8Dkog-centra) za izbor izvođača radova za izgradnju i opremanje južnog krila Kliničkog centra u Banjoj Luci.

U periodu monitoringa (03.10.2010. – 31.01.2013.) izgradnja i opremanje južnog Kliničkog centra u Banjoj Luci nije započeta.

Kada je u pitanju izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu, ista još uvijek nije započeta, niti je utvrđen početak radova. Iako je najavljivano da bi Grčka trebala preuzeti dio troškova za obnovu bolnice Kasindo u Istočnom Sarajevu, dio bi se finansirao iz državnog budžeta, a dio iz Budžeta RS, prema izjavi ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, Ranka Škrbića, na sredstva od Grčke se ne može očekivati, kao i da sredstva iz državnog budžeta nisu još uvijek usmjerena ka Republici Srpskoj. Ministar je također najavio da je Vlada RS krenula u pregovore sa korejskim partnerima koji su spremni da nastave dobru saradnju, te obezbijede dodatna povoljna kreditna sredstva „K exim“ banke za izgradnju dvije nove bolnice u Republici Srpskoj, u Istočnom Sarajevu i Doboju. Jedini pomak u odnosu na rad ove bolnice, jeste kreditno zaduženje za projekat opremanja bolnica u Kasindolu, Nevesinju, Trebinju i Prijedoru, u ukupnoj vrijednosti od 2.480.000 eura.

Bolnica u Doboju nije obuhvaćena projektima koji se planiraju u okviru novih zaduženja.

U kontekstu nabavke medicinske opreme i obuke medicinskog osoblja, Vlada RS je bila aktivna na slijedećim projektima:

26. aprila 2012. godine potpisan je memorandum o razumijevanju, u okviru projekta „Podrška izgradnji kapaciteta i tehnička pomoć za vaskularnu hirurgiju u Bosni i Hercegovini” između Češke razvojne agencije i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.Potpisivanjem Memoranduma je dogovorena saradnja u oblasti vaskularne hirurgije u Sarajevu i Banja Luci u periodu od 2012 -2013 godine, u ukupnoj vrijednosti od cca 480.000 EUR.  Sredstva za ovaj projekat biće podjednako raspoređena između zdravstvenih ustanova Republike Srpske i Federacije BiH. U Republici Srpskoj ona će biti uložena na vaskularne hirurgije Univerzitetsko-kliničkog centra Banjaluka i bolnice Foča. Projekat se odnosi na nabavku dva ultrazvučna aparata koji će služiti za dijagnostiku i terapiju određenih vaskularnih poremećaja, nabavku setova za transplataciju organa i opštih setova za vaskularnu hirurgiju, nabavku ugradbenih materijala prilikom vaskularnih intervencija i edukaciju timova zaposlenih u vaskularnim hirurgijama.

[16. jula 2012](http://www.glassrpske.com/drustvo/panorama/Kozarska-Dubica-Otvorena-modernizovana-laboratorija-vrijedna-200000-KM/lat/85686.html). godine u Domu zdravlja Kozarska Dubica puštena je u rad nova laboratorija vrijedna 200.000 KM za koju su finansijska sredstva izdvojili Opština Kozarska Dubica i Vlada Republike Srpske iz Razvojnog programa.

[9. oktobra 2012. godine](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Nabavljena_nova_oprema_za_Kliniku_za_ocne_bolesti_u_Klinickom_centru_Banjaluka.aspx) puštena je u rad nova dijagnostička oprema na Klinici za očne bolesti u Kliničkom centru Banjaluka. Radi se o četiri uređaja koja će olakšati dijagnostikovanje bolesti i liječenje pacijenata (Spectral Domain OCT  Cirus, HRT III  Heidelberg Retina Tomograf, uređaj za analizu vidnog polja Octopus 900 Pro i Hess Screen) vrijednim ukupno oko 400 000 KM.

Ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini, André Schaller i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ranko Škrbić, potpisali su 05.11.2012. godine [sporazum o finansijskoj podršci](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Vlada_Svajcarske_podrzala_otvaranje_Zavoda_za_forenzicku_psihijatriju_Sokolac_.aspx) Vlade Švajcarske za nabavku potrebne medicinske i nemedicinske opreme za Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, u iznosu od 2.150.000 KM.

Iako se iz gore navedenog može vidjeti da su realizovane određene nabavke opreme, u iznosima manjim od milion eura, izostala su stvarna, strateška ulaganja u objekte i medicinsku opremu.

10. SNSD

Ocjena: Započeto

**U primаrnoj zdrаvstvenoj zаštiti dаlje će se uvoditi i prаtiti koncept porodične medicine, uz obučаvаnje osobljа i opremаnje аmbulаnti.**

U toku je implementacija projekta uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u bolnički sektor, u čije je provođenje uključena i Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u RS; te Projekat jačanja zdravstvenog sektora, čiji je jedan od ciljeva i unapređenje kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom. U projekat je do kraja 2010. uključeno 29 domova zdravlja, dok u 2011. godini nije bilo uključivanja novih domova zdravlja u projekat. Budžetska sredstva koja su 2011. godine planirana za unapređenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Vlada RS, znatno su manja u odnosu na 2010. godinu. Za ovu stavku u budžetu 2011. planirano je 900.000 KM, dok je 2010. godine taj iznos bio znatno veći (1.780.000 KM). Rebalansom budžeta za 2012. godinu na iznos ove stavke planirano je 169.500, 00 KM, dok je izvršenje za prvih 9 mjeseci 2012. godine iznosilo 0 KM. Takva sredstva nisu planirana u budžetu za 2013.

U drugom dijelu 2011. godine Vlade RS nije bilo značajnih aktivnosti koje se odnose na obučavanje osoblja za porodičnu medicinu. U pojedinim dijelovima RS-a [nedostaje ljekara](http://www.nezavisne.com/novosti/gradovi/U-regiji-Birac-nedostaju-specijalisti-porodicne-medicine-106981.html) specijalista porodične medicine.

Kada su u pitanju ambulante porodične medicine, u [januaru 2012. godine je objavljeno](http://pressrs.ba/sr/vesti/banja_luka/story/8809/Nove%2Bambulante%2Bdo%2Bkraja%2Bgodine.html) da će tri banjalučke mjesne zajednice dobiti ambulante porodične medicine u 2012. godini, te da je plan da do 2014. sve mjesne zajednice u Banja Luci dobiju ambulante porodične medicine. Nove ambulante porodične medicine u proteklom periodu su otvorene u Banjalučkom naseljima [Česma](http://www.domzdravljabanjaluka.com/ambulanta-u-cesmi-danas-i-zvanicno-otvorena%2C194.html) 14. maja 2012. godine, [Motike](http://www.banjaluka.com/vijesti/kratke-vijesti/2012/05/21/otvorena-ambulanta-i-prostorije-mjesne-zajednice-u-motikama/) 21. maja 2012. godine, [Ada](http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Gavranovic-otvorio-ambulantu-u-naselju-Ada-159587.html) 21. septembra 2012. godine, [Paprikovac](http://www.glassrpske.com/banjaluka/gradske_vijesti/Otvorena-ambulanta-porodicne-medicine-u-MZ-Paprikovac/lat/94731.html) 25. septembra 2012. godine, [Kočićev Vijenac](http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Kocicev-Vijenac-dobija-novi-objekat-mjesne-zajednice-i-ambulantu-161215.html) 2. oktobra 2012. godine. Otvorena je i nova ambulanta porodične medicine u naselju [Pučilima](http://www.bijeljina.org/novosti/8105/64/Ambulanta-porodicne-medicine-u-Pucilama.html) u opštini Bijeljina 5. oktobra 2012. godine, te ambulante u [Modranu](http://www.modran.com/index.php/2012-10-02-17-18-16/78-2012-10-01-19-31-14) i [Donjem Crnjelovu](http://www.dzbijeljina.com/vijest.php?id=218). U 2013. i 2014. je planirano otvaranje još ukupno šest ambulanti porodične medicine. Za te svrhe namijenjeno je 1,75 miliona KM.

[27. juna 2012. godine](http://www.phi.rs.ba/vijesti_lat_arhiva.html)Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ranko Škrbić, potpisao je ugovor sa Institutom za javno zdravstvo RS-a, koji će u naredne 2.5 godine obezbijeđivati usluge edukacije iz oblasti zdravstvenog menadžmenta. Radi se o aktivnostima koje se realizuju u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora koji se finansira iz sredstava Svjetske banke, Banke vijeća Evrope i budžeta Republike Srpske. Obukom iz zdravstvenog menadžmenta, kroz navedeni projekat, biće obuhvaćeni direktori domova zdravlja i njihovi najbliži saradnici (pravnik, ekonomista, glavna sestra ustanove), zatim menadžeri srednjeg nivoa u domovima zdravlja (načelnici/šefovi službi i glavne sestre), te timovi porodične medicine (doktori i medicinske sestre/tehničari). Ovo je nastavak edukacije koja je realizovana u periodu 2008 - 2010. godine i kojom je tada bilo obuhvaćeno oko 300 timova porodične medicine iz 19 domova zdravlja. Kroz ovaj projekat predviđena je edukacije preostalih timova porodične medicine (oko 300 timova) u domovima zdravlja koji nisu bili obuhvaćeni prvim ciklusom edukacije (35 ustanova).

[16. jula 2012. godine](http://www.glassrpske.com/drustvo/panorama/Kozarska-Dubica-Otvorena-modernizovana-laboratorija-vrijedna-200000-KM/lat/85686.html) u Domu zdravlja Kozarska Dubica puštena je u rad nova laboratorija vrijedna 200.000 KM za koju su finansijska sredstva izdvojili Opština Kozarska Dubica i Vlada Republike Srpske iz Razvojnog programa.

Evidentno je da su određene aktivnosti Vlade Republike Srpske bile usmjere na opremanje ambulanti i obučavanje osoblja u RS. S obzirom da su budžetska sredstva usmjerena ka unaprjeđenju uslova rada u zdravstvenim ustanovama obustavljena, sprovedene aktivnosti predstavljaju tek začetak realizacije gore navedenog obećanja.

11. SNSD

Ocjena: Započeto

**U sekundаrnoj i tercijаrnoj mreži kаpitаlni projekti su (...) rekonstrukcije i opremаnjа nizа domovа zdrаvljа i drugih medicinskih ustаnovа.**

U kontekstu kapitalnih investicija, Vlada Republike Srpske izlazila je u javnost sa projektima rekonstrukcije i izgradnje Kliničkog centra u Banjoj Luci, te bolnica u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Doboju. U tom smislu vrijede slijedeće informacije:

Vlada RS podigla je kredit u vrijednosti od 100.000.000 eura kod Evropske investicijske banke, za izgradnju bolnice u Bijeljini i rekonstrukciju i opremanje Kliničkog centra u Banjaluci, za koji je Narodna skupština RS dala saglasnost u junu 2011.

U periodu monitoringa (03.10.2010. – 31.01.2013.) su postojale oprečne informacije po pitanju završetka izgradnje nove bolnice u Bijeljini. Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, Ranko Škrbić, najavljivao je u aprilu 2011. godine da se završetak radova može očekivati do kraja 2012. godine, da bi u junu 2011. rekao da završetak izgradnje očekuje za godinu dana.

Konačan završetak radova i zvanično otvaranje bolnice u Bijeljini se još uvijek očekuje.

13. juna 2012. godine Europska investiciona banka je u "Službenom glasniku EU" raspisala tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka prema ranijem kreditnom sporazumu. Prema odgovoru uprave Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka, još uvijek nije izabran ponuđač, a tenderska procedura je obustavljena. Po zahtjevu Evropsle investicione banke, 23.01.2013. godine, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ranko Škrbić, potpisao je [ugovor sa konsultantskom kućom](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Potpisan_ugovor_za_pregled_analizu_i_unaprijedjenje_glavnog_projekta_rekonstrukcije_Klinickog_centra_Banja_Luka.aspx) iz Njemačke Obermeyer Planen + Beraten GmbH (kao vođama konzorcija u saradnji sa Uniplan Medizintechnik GmbH&Co KG iz Austrije i Procontrol d.o.o. iz Republike Srpske) za izvršenje finalnog pregleda, analize i unaprijeđenja projekta rekonstrukcije Kliničkog centra Banjaluka. Analiza je neophodna kako bi se dobilo i na uštedi i na unapređenju izvedbenog projekta, te kako bi se dobile preporuke koje bi značile primjenu najnovijih standarda kada su u pitanju velike bolnice poput Kliničkog centra. Nakon provedene analize i unaprijeđenja projekta uslijedit će konačno raspisivanje tendera za realizaciju navedenog Projekta po principu „ključ u ruke“.

U julu 2011. su započeti i pregovori sa Republikom Korejom oko projekta u vrijednosti od 30.000.000 dolara, kojim bi trebala biti završena izgradnja Kliničkog centra u Banjaluci. Na 29. sjednici Vlada RS je prihvatila zaduženje Republike Srpske kod Vlade Koreje iz Fonda za ekonomsku razvojnu saradnju putem korejske Izvozno-uvozne banke, a po projektu modernizacije bolnica u BiH, faza tri. Prema izjavi ministra finansija RS, Zorana Tegeltije, kredit iznosi 30 miliona dolara sa rokom otplate od 40 godina, a sredstva su namijenjena za izgradnju južnog krila Kliničkog centra Banja Luka i nabavku medicinske opreme. Ugovor o kreditu [potpisan](http://www.capital.ba/za-juzno-krilo-klinickog-centra-u-banjaluci-kredit-od-30-miliona-dolara/) je u aprilu 2012. godine. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske objavilo je u septembru 2012. godine [javni poziv](http://www.ekapija.com/website/bih/page/634602/Banja-Luka-Otvoren-javni-poziv-za-izgradnju-ju%C5%BEnog-krila-Klini%C4%8Dkog-centra) za izbor izvođača radova za izgradnju i opremanje južnog krila Kliničkog centra u Banjoj Luci.

U periodu monitoringa (03.10.2010. – 31.01.2013.) izgradnja i opremanje južnog Kliničkog centra u Banjoj Luci nije započeta.

Kada je u pitanju izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu, ista još uvijek nije započeta, niti je utvrđen početak radova. Iako je najavljivano da bi Grčka trebala preuzeti dio troškova za obnovu bolnice Kasindo u Istočnom Sarajevu, dio bi se finansirao iz državnog budžeta, a dio iz Budžeta RS, prema izjavi ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, Ranka Škrbića, na sredstva od Grčke se ne može očekivati, kao i da sredstva iz državnog budžeta nisu još uvijek usmjerena ka Republici Srpskoj. Ministar je također najavio da je Vlada RS krenula u pregovore sa korejskim partnerima koji su spremni da nastave dobru saradnju, te obezbijede dodatna povoljna kreditna sredstva „K exim“ banke za izgradnju dvije nove bolnice u Republici Srpskoj, u Istočnom Sarajevu i Doboju. Jedini pomak u odnosu na rad ove bolnice, jeste kreditno zaduženje za projekat opremanja bolnica u Kasindolu, Nevesinju, Trebinju i Prijedoru, u ukupnoj vrijednosti od 2.480.000 eura.

Bolnica u Doboju nije obuhvaćena projektima koji se planiraju u okviru novih zaduženja.

U aprilu 2011. godine je otvorena nova bolnica u Gradišci, a privedena je kraju i rekonstrukcija doma zdravlja u Čelincu. Otvoren je i renovirani dio reumatološkog odjeljenja Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“ u Slatini. Nabavljena je oprema za porodilišta u Trebinju, Prijedoru, Gradišci, Doboju, Bijeljini, Zvorniku, Kasindolu, Foči, Trebinju i Nevesinju, te u domovima zdravlja Mrkonjić Grad, Derventa i Prnjavor.

U [januaru 2012. godine je objavljeno](http://pressrs.ba/sr/vesti/banja_luka/story/8809/Nove%2Bambulante%2Bdo%2Bkraja%2Bgodine.html) da će tri banjalučke mjesne zajednice dobiti ambulante porodične medicine u 2012. godini, te da je plan da do 2014. sve mjesne zajednice u Banja Luci dobiju ambulante porodične medicine. Nove ambulante porodične medicine u proteklom periodu su otvorene u Banjalučkom naseljima [Česma](http://www.domzdravljabanjaluka.com/ambulanta-u-cesmi-danas-i-zvanicno-otvorena%2C194.html) 14. maja 2012. godine, [Motike](http://www.banjaluka.com/vijesti/kratke-vijesti/2012/05/21/otvorena-ambulanta-i-prostorije-mjesne-zajednice-u-motikama/) 21. maja 2012. godine, [Ada](http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Gavranovic-otvorio-ambulantu-u-naselju-Ada-159587.html) 21. septembra 2012. godine, [Paprikovac](http://www.glassrpske.com/banjaluka/gradske_vijesti/Otvorena-ambulanta-porodicne-medicine-u-MZ-Paprikovac/lat/94731.html) 25. septembra 2012. godine, [Kočićev Vijenac](http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Kocicev-Vijenac-dobija-novi-objekat-mjesne-zajednice-i-ambulantu-161215.html) 2. oktobra 2012. godine. Otvorena je i nova ambulanta porodične medicina u naselju [Pučilima](http://www.bijeljina.org/novosti/8105/64/Ambulanta-porodicne-medicine-u-Pucilama.html) u opštini Bijeljina 5. oktobra 2012. godine, te ambulante u [Modranu](http://www.modran.com/index.php/2012-10-02-17-18-16/78-2012-10-01-19-31-14) i [Donjem Crnjelovu](http://www.dzbijeljina.com/vijest.php?id=218). U 2013. i 2014. je planirano otvaranje još ukupno šest ambulanti porodične medicine. Za te svrhe namijenjeno je 1,75 miliona KM.

Ukupna ulaganja u kapitalne projekte u zdravstvenom sektoru Republike Srpske u periodu 2006 – 2010. godine iznosila su 275.012.297 KM. Vlada Republike Srpske usvojila je u decembru 2011. na [46. sjednici](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/media/vijesti/Pages/Odrzana_46_sjednica_Vlade_Republike_Srpske.aspx) Informaciju o realizaciji plana kapitalnih investicija u zdravstvenom sistemu Republike Srpske za 2011. godinu, prema kojoj ukupna sredstva za kapitalne investicije u javnom sektoru zdravstva u 2011. godini  iznose  cca 74 miliona KM.

Podaci koji se tiču kapitalnih investicija u sektor zdravstva za 2012. godinu nisu dostupni.

Vlada Republike Srpske je, na 95. Sjednici, održanoj 18.12.2012., ugovorila kapitalne investicije za period 2013-2015. u iznosu od 1.929.790.000 KM. Pregled ugovorenih investicija pokazuje da će u periodu 2013-2015. u sektor zdravstva i socijalne zaštite biti investirano 12,62 %, odnosno 243.539.498 KM. Za 2013. godinu to iznosi 83.321.152 KM, 2014. 85.136.286,8 KM, te za 2015. 75.082.059 KM.

Osjetan je porast ulaganja planiranih za 2013. godinu, u odnosu na 2011.

Budžetska sredstva koja su 2011. godine planirana za unapređenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Vlada RS, znatno su manja u odnosu na 2010. godinu. Za ovu stavku u budžetu 2011. planirano je 900.000 KM, dok je 2010. godine taj iznos bio znatno veći (1.780.000 KM). Rebalansom budžeta za 2012. godinu na iznos ove stavke planirano je 169.500, 00 KM, dok je izvršenje za prvih 9 mjeseci 2012. godine iznosilo 0 KM. Takva sredstva nisu planirana u budžetu za 2013. Nadalje, bužetom za 2011. godinu utrošeno je 3.943.525, 00 KM na implementaciju projeka u zdravstvu, dok je u 2012. (za prvih 9 mjeseci) utrošeno drastično manje sredstava na iznos iste stavke, 358.798 KM.

[16. jula 2012](http://www.glassrpske.com/drustvo/panorama/Kozarska-Dubica-Otvorena-modernizovana-laboratorija-vrijedna-200000-KM/lat/85686.html). godine u Domu zdravlja Kozarska Dubica puštena je u rad nova laboratorija vrijedna 200.000 KM za koju su finansijska sredstva izdvojili Opština Kozarska Dubica i Vlada Republike Srpske iz Razvojnog programa.

[9. oktobra 2012. godine](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Nabavljena_nova_oprema_za_Kliniku_za_ocne_bolesti_u_Klinickom_centru_Banjaluka.aspx) puštena je u rad nova dijagnostička oprema na Klinici za očne bolesti u Kliničkom centru Banjaluka. Radi se o četiri uređaja koja će olakšati dijagnostikovanje bolesti i liječenje pacijenata (Spectral Domain OCT  Cirus, HRT III  Heidelberg Retina Tomograf, uređaj za analizu vidnog polja Octopus 900 Pro i Hess Screen) vrijednim ukupno oko 400 000 KM.

Ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini, André Schaller i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ranko Škrbić, potpisali su 05.11.2012. godine [sporazum o finansijskoj podršci](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Vlada_Svajcarske_podrzala_otvaranje_Zavoda_za_forenzicku_psihijatriju_Sokolac_.aspx) Vlade Švajcarske za nabavku potrebne medicinske i nemedicinske opreme za Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, u iznosu od 2.150.000 KM.

Iz gore navedenog može se vidjeti da su realizovane određene nabavke opreme, u iznosima manjim od milion eura, te da je došlo do otvaranja određenog broja ambulanti. Iako se u izvještaju Vlade RS navodi da su kapitalna ulaganja u sektor zdravstva za 2011. godinu iznosila 74 miliona KM, ista ulaganja nisu bila dovoljna za završetak stvarnih, strateških ulaganja u objekte i medicinsku opremu, kao što su Klinički centar u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Bijeljini.

12. SNSD

Ocjena Započeto

**Smаnjivаnje brojа liječenjа u inostrаnstvu, kаo jedаn od prioritetа, ostvаriće se uspostаvom i funkcionisаnjem domаćih institucijа: već izgrаđenog nаjsаvremenijeg Centrа zа rаdioterаpiju, izgrаdnjom klinike zа kаrdiohirurgiju, te rаzvojem trаnsplаntаcione hirurgije.**

Ukupna ulaganja u kapitalne projekte u zdravstvenom sektoru Republike Srpske u periodu 2006 – 2010. godine iznosila su 275.012.297 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je u decembru 2011. na [46. sjednici](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/media/vijesti/Pages/Odrzana_46_sjednica_Vlade_Republike_Srpske.aspx) Informaciju o realizaciji plana kapitalnih investicija u zdravstvenom sistemu Republike Srpske za 2011. godinu.

Ukupna sredstva za kapitalne investicije u javnom sektoru zdravstva u 2011. godini  iznose  cca 74 miliona KM. Podaci koji se tiču kapitalnih investicija u sektor zdravstva za 2012. godinu nisu dostupni.

Vlada Republike Srpske je, na 95. Sjednici, održanoj 18.12.2012., ugovorila kapitalne investicije za period 2013-2015. u iznosu od 1.929.790.000 KM. Pregled ugovorenih investicija pokazuje da će u periodu 2013-2015. u sektor zdravstva i socijalne zaštite biti investirano 12,62 %, odnosno 243.539.498 KM. Za 2013. godinu to iznosi 83.321.152, 00 KM, 2014. 85.136.286,8 KM, te za 2015. 75.082.059 KM.

Osjetan je porast ulaganja planiranih za 2013. godinu, u odnosu na 2011.

Budžetska sredstva koja su 2011. godine planirana za unapređenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Vlada RS, znatno su manja u odnosu na 2010. godinu. Za ovu stavku u budžetu 2011. planirano je 900.000 KM, dok je 2010. godine taj iznos bio znatno veći (1.780.000 KM). Rebalansom budžeta za 2012. godinu na iznos ove stavke planirano je 169.500, 00 KM, dok je izvršenje za prvih 9 mjeseci 2012. godine iznosilo 0 KM. Takva sredstva nisu planirana u budžetu za 2013. Nadalje, bužetom za 2011. godinu utrošeno je 3.943.525, 00 KM na implementaciju projeka u zdravstvu, dok je u 2012. (za prvih 9 mjeseci) utrošeno drastično manje sredstava na iznos iste stavke, 358.798 KM.

Rad Centra za radioterapiju smanjio je broj pacijenata/kinja upućenih u inostranstvo. Prema izjavi Marijana Bilić, direktora Centra za radioterapiju, u prvih godinu dana rada kroz Centar je prošlo 1.510 pacijenata/kinja.

U ovoj oblasti [napravljen](http://www.fokus.ba/nov/index.php?option=com_content&view=article&id=22819:kvalitetno-zdravstvo-u-srpskoj-&catid=18:u-fokusu&Itemid=153) je značajan progres, kako pokazuju podaci Fonda zdravstvenog osiguranja iz januara 2012. godine. Naime, u 2011. godini su izvan RS-a bile na liječenju 7.242 osigurane osobe, što je 2.500 manje nego u 2010.

I u 2012-toj [smanjen je broj upućenih osiguranih lica](http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=article&id=763:nastavljeno-smanjenje-upuivanja-na-lijeenje-u-inostranstvo&catid=31:vijesti&Itemid=31) na liječenje izvan RS. U prva tri mjeseca 2012. godine je taj broj manji za 12 % u odnosu na isti period prošle godine, dok su troškovi liječenja u zdravstvenim ustanovama izvan Republike Srpske takođe smanjeni, i to za 19%.

Procedure koje još uvijek nisu dostupne i zahtijevaju slanje pacijenata/kinja u inostranstvo uključuju operacije na otvorenom srcu, komplikovane operacije malignih tumora, intervencije na zadnjem segmentu oka i komplikovana liječenja u oblasti pedijatrije.

26. aprila 2012. godine potpisan je memorandum o razumijevanju, u okviru projekta „Podrška izgradnji kapaciteta i tehnička pomoć za vaskularnu hirurgiju u Bosni i Hercegovini” između Češke razvojne agencije i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.Potpisivanjem Memoranduma je dogovorena saradnja u oblasti vaskularne hirurgije u Sarajevu i Banja Luci u periodu od 2012 -2013 godine, u ukupnoj vrijednosti od cca 480.000 EUR.  Sredstva za ovaj projekat biće podjednako raspoređena između zdravstvenih ustanova Republike Srpske i Federacije BiH. U Republici Srpskoj ona će biti uložena na vaskularne hirurgije Univerzitetsko-kliničkog centra Banjaluka i bolnice Foča. Projekat se odnosi na nabavku dva ultrazvučna aparata koji će služiti za dijagnostiku i terapiju određenih vaskularnih poremaćaja, nabavku setova za transplataciju organa i opštih setova za vaskularnu hirurgiju, nabavku ugradbenih materijala prilikom vaskularnih intervencija i edukaciju timova zaposlenih u vaskularnim hirurgijama.

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, najavio je, prilikom posjete Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ u Beogradu u augustu 2012. godine, da će Banjaluka uskoro dobiti [Kliniku za kardiovaskularnu hirurgiju](http://pressrs.ba/sr/vesti/vesti_dana/story/20801/Klinika%2Bza%2Bkardiohirurgiju%2Buskoro%2Bni%C4%8De%2Bu%2BBanjaluci.html) uz pomoć stručnjaka sa Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. Daljnjih aktivnosti po ovom pitanju nije bilo.

Podaci Fonda zdravstvenog osiguranja pokazuju da je došlo do smanjenja broja liječenja u inostranstvu, ali je takav rezultat postignut prije svega korištenjem novootvorenog Centra za radio terapiju, te edukacijom kadrova i uvođenjem najsloženijih dijagnostičkih procedura. U odnosu na ostvarena kapitalna ulaganja u 2011. godini, sredstva obezbjeđena za transplantacionu hirurgiju su neznatna, dok nije bilo konkretnih aktivnosti na izgradnji klinike za kardiohirurgiju.

13. SNSD

Ocjena: Započeto

**Izgrаdnjа regionаlnih dijаliznih centаrа će se nаstаviti nа principimа jаvno-privаtnog pаrtnerstvа.**

U maju 2011. godine otvoren je Centar za hemodijalizu u Prijedoru. U julu 2012. godine potpisan je ugovor o javno-privatnom partnerstvu za [izgradnju dijaliznih centara u Trebinju i Foči](http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=article&id=789:potpisan-ugovor-za-hemodijalizne-centre-u-foi-i-trebinju&catid=31:vijesti&Itemid=31) između ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, Ranka Škrbića, direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS, Gorana Kljajčina i predstavnika kompanije „Inel – med“ iz Mostara.

Republika Srpska će po izgradnji ova dva centra, Trebinje i Foča, imati ukupno 11 moderno opremljenih dijaliznih centara koji rade po modelu javno - privatnog partnerstva.

U periodu monitoringa (03.10.2010. – 31.01.2013.), osim Centra za hemodijalizu u Prijedoru, nije bilo otvaranja drugih Centara u Republici Srpskoj, niti su započeti radovi na izgradnji centara u Trebinju i Foči.

14. SNSD

Ocjena: Započeto

**Uprаvljаnje sistemom zdrаvstvenih ustаnovа i zdrаvstvene zаštite osаvremeniće se (...) uvođenjem novog sistemа menаdžmentа i kontrole kvаlitetа (...).**

U toku je implementacija projekta uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u bolnički sektor, u čije je provođenje uključena i Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u RS; te Projekat jačanja zdravstvenog sektora, čiji je jedan od ciljeva i unapređenje kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom.

U projekat je do kraja 2010. uključeno 29 domova zdravlja, dok u 2011. godini nije bilo uključivanja novih domova zdravlja. Budžetska sredstva koja su 2011. godine planirana za unapređenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Vlada RS, znatno su manja u odnosu na 2010. godinu. Za ovu stavku u budžetu 2011. planirano je 900.000 KM, dok je 2010. godine taj iznos bio znatno veći (1.780.000 KM). Rebalansom budžeta za 2012. godinu na iznos ove stavke planirano je 169.500, 00 KM, dok je izvršenje za prvih 9 mjeseci 2012. godine iznosilo 0 KM. Takva sredstva nisu planirana u budžetu za 2013.

[29. maja 2012. godine](http://www.phi.rs.ba/vijesti_lat_arhiva.html) Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovalo je predstavljanje projekta „Uvođenje sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj; jačanje kapaciteta domova zdravlja i uspostavljanje procesa sertifikacije domova zdravlja, akreditacije laboratorija i kontinuiranog unapređenja na primarnom nivou zdravstvene zaštite u javnom sektoru“. Navedeni projekat je direktna podrška Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je obavezao sve zdravstvene ustanove u RS da moraju proći postupak zvanične sertifikacije. Sertifikacija u zdravstvenim ustanovama primarnog sektora podrazumijeva da se one moraju usaglasiti sa zahtjevima standarda koji se odnose na aspekte bezbjednosti pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i kontinuirano poboljšavati kvalitet zdravstvenih usluga. Ovaj projekat je nastavak sličnog projekta započetog prije tri godine u bolničkom sektoru Republike Srpske, koji takođe ima za cilj da uspostavi jedan adekvatan kapacitet za upravljanje sistemima bezbjednosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama.

[27. juna 2012. godine](http://www.phi.rs.ba/vijesti_lat_arhiva.html)Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ranko Škrbić, potpisao je ugovor sa Institutom za javno zdravstvo RS-a, koji će u naredne dvije i po godine obezbjeđivati usluge edukacije iz oblasti zdravstvenog menadžmenta. Radi se o aktivnostima koje se realizuju u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora koji se finansira iz sredstava Svjetske banke, Banke vijeća Evrope i budžeta Republike Srpske. Ovo je nastavak edukacije koja je realizovana u periodu 2008 - 2010. godina i kojom je tada bilo obuhvaćeno oko 300 timova porodične medicine iz 19 domova zdravlja. Kroz ovaj projekat predviđena je edukacije preostalih timova porodične medicine (oko 300 timova) u domovima zdravlja koji nisu bili obuhvaćeni prvim ciklusom edukacije (35 ustanova).

15. SNSD

Ocjena: Nije započeto

**Sistem kvаlitetnog nаgrаđivаnjа medicinskog osobljа, nаročito stimulisаnje nаjstručnijeg kаdrа, je dodаtni prioritet politikа u sistemu zdrаvstvа.**

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, objavljenim početkom 2013. godine u publikaciji koja se odnosi na [Plate, zaposlenost i nezaposlenost](http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/rad/BiltenStatistike_Plata_Zaposlenosti_i_Nezaposlenosti_Br5.pdf), prosječna neto plata djelatnika u oblasti zdravstvene zaštite i socijalnog rada neznatno se povećavala u posljednje tri godine. Tako je za 2010. godinu prosječna plata iznosila 1024, 00 KM, za 2011. godinu 1038, 00 KM, a za 2012. 1045, 00 KM.

Zbog niskih primanja o ovoj oblasti Republika Srpska se susreće sa sve većim odlaskom ljekara na rad u zemlje Evrope. [Prema izjavi](http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html%3A376678-Doktori-iz-RS-odlaze-zbog-plata) Milenka Granulića, predsjednika Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, RS ima problem sa nedostatkom specijalističkog kadra u gotovo svim granama i njenoj lošoj raspoređenosti.

Zbog veoma teškog materijalno-socijalnog statusa zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske potrebno je prije svega tražiti povećanje cijene rada zaposlenih, da bi se moglo govoriti o dodatnom stimulisanju najstručnijih kadrova.

16. SNSD

Ocjena:Nije započeto

**Nаstаviti sа politikom proširenih prаvа stаnovništvа iz zdrаvstvenog osigurаnjа: poboljšаnа dostupnost zdrаvstvene zаštite,**

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, pravo na zdravstvenu zaštitu nemaju nezaposlena lica niskokvalifikovana ili nekvalifikovana, te nezaposlena lica sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, ako nisu prijavljena na zavod za zapošljavanje.

Prema podacima Fonda za zdravstveno osiguranje RS, predstavljenim u Akcionom planu realizacije strateškog plana razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja u 2011. godini, iako se broj osiguranih lica povećava, potpuni obuhvat ostvaren je u samo tri kategorije stanovništva (osobe mlađe od 15, osobe starije od 65 godina i trudnice). Još uvijek je visok procenat građana koji nisu prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje – neprijavljeno je 308.013 lica, a 403.468 ne može da ovjeri zdravstvenu knjižicu, bilo zato što nisu prijavljeni, ili zato što im se ne uplaćuju doprinosi. Ovaj broj će biti teško smanjiti, s obzirom da se u Akcionom planu Fonda navodi da čak ni povećanje prihoda, bаzirаno nа povećаnju stope doprinosа zа zdrаvstveno osigurаnje, neće biti dovoljno da se ostvari ravnoteža između prihoda i troškova ukoliko se nastavi trend smаnjenjа brojа osigurаnikа u kаtegoriji zаposlenih, а povećаnjа u kаtegoriji nezаposlenih i penzionera. Premda Akcioni plan navodi proširenje obuhvata osiguranika kao jedan od strateških ciljeva, s obzirom da pomenuti trendovi jesu nastavljeni, te da nisu preduzete mjere kojima bi se ovakvi trendovi zaustavili, u praksi će ovaj cilj biti teško ostvariti.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je [28. decembra 2011](http://www.capital.ba/nsrs-usvojila-zakon-o-doprinosima/). godine, po hitnom postupku, Zakon o doprinosima, kojim je predviđeno povećanje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 18 na 18,5 odsto uz istovremeno smanjenje stope za zdravstveno osiguranje sa 12,5 na 12 odsto. Ovim izmjenama sektor zdravstva se našao u još težem položaju, jer će biti smanjena sredstva koja su se uplaćivala u Fond zdravstvenog osiguranja.

Pozitivan primjer zdravstvenog sistema Republike Srpske predstavlja saradnja sa privatnim sektorom, koja je zadovoljavajuća i sprovodi se kontinuirano, a broj privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima Fond ima potpisane ugovore povećao se skoro 13 puta u proteklih nekoliko godina. U novembru 2012. godine Udruženje doktora medicine privatne prakse organizovalo je u Doboju, u okviru redovne skupštine Udruženja[, radni sastanak](http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=article&id=834:radni-sastanak-sa-ljekarima-privatne-prakse&catid=31:vijesti&Itemid=31) s temom ''Rezultati integracije privatnog sektora u zdravstveni sistem RS'', u kojem je učestvovao direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Goran Kljajčin sa saradnicima, kao i pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Nedeljko Milaković. Predstavnici Udruženja poručili su da je u zdravstvenom sistemu RS izjednačen privatni i javni sektor, zahvaljući resornom ministarstvu i Fondu zdravstvenog osiguranja.

Nadalje, kada govorimo o dostupnosti zdravstvene zaštite, potrebno je spomenuti i pozitivnu listu lijekova, koja je u prvih 6 mjeseci aktuelnog mandata promijenjena dva puta. Premda je određen broj lijekova skinut sa liste, sveukupno se može konstatovati da se lista kontinuirano proširuje.

17. SP RS

Ocjena: Nije započeto

**U okviru primаrne zdrаvstvene zаštite pospješićemo redovnu vаkcinаciju, predviđenu zа sprječаvаnje rаznih vidovа oboljenjа i prenosivih bolesti,**

Vakcinacija protiv [gripa ne spada u obavezan vid zdravstvene](http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313:obezbijeene-besplatne-vakcine-protiv-gripa&catid=61:arhiva-vijesti&Itemid=71) zaštite, ali Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske svake godine obezbjeđuje određenu količinu besplatnih vakcina.

Kategorije bolesnika koje imaju pravo na besplatnu vakcinu protiv gripa definisane su u saradnji sa Institutom za zaštitu zdravlja RS, uz saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS:

- pacijenti na hemodijalizi,

- pacijenti koji boluju od šećerne bolesti – inzulin zavisni,

- pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama (ugrađen stent, balon dilatacija, ugrađen bajpas, ugrađene vještačke valvule i ugrađen pejsmejker),

- djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu,

- djeca oboljela od cistične fibroze pluća,

- oboljeli od mišićne distrofije i multiple skleroze,

- oboljeli od malignih bolesti koji su završili sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti.

Fond zdravstvenog osiguranja RS nabavio je u oktobru 2011. godine [15.000 doza vakcina](http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=article&id=674:poela-vakcinacija-protiv-sezonskog-gripa&catid=31:vijesti&Itemid=31) protiv sezonskog gripa, koje će određene, posebno ugrožene kategorije stanovnika dobijati bez plaćanja, dok je Institut za javno zdravstvo nabavio 3.000 doza komercijalnih vakcina, koje će građani koji žele da se vakcinišu plaćati 15 KM. Za 2012. godinu FZO je također obezbijedio [15.000 doza vakcina](http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=31&limitstart=10), za šta je izdvojeno oko 118.000 KM.

U periodu monitoringa (03.10.2010. – 31.01.2013.) nije došlo do povećanja broja obezbijeđenih vakcina za građane Rpublike Srpske.

18. SP RS

Ocjena: Nije započeto

**а osnаžićemo i druge preventivne rаdnje i postupke, kаo što su: borbа protiv pušenjа, promocijа zdrаve ishrаne, rekreаcije i sportа.**

Aktivnosti vlasti u Republici Srpskoj, koje se odnose na izvršenje ovog obećanja, najviše su bile usmjerene na budžetska davanja i djelovanje u oblasti sporta, što predstavlja svojevrsnu promociju rekreacije i sporta, odnosno promociju zdravog života, prvenstveno među mladima,

Za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sportskih objekata u 2010. godini planirano je 300 000 KM, 2011. godine taj iznos je bio tri puta manji, 110 000 KM (od čega je realizovano 140 000 KM), a Vlada RS je na 44. sjednici, koja se održala 15.12.2011. godine, dala saglasnost plana utroška sredstava za prethodnu godinu u iznosu od 50.000KM. Nacrtom budžeta za 2012. godinu za ovu svrhu je planirano 110 000 KM, rebalansom budžeta povećano na 172 500 KM, dok za prvih 9 mjeseci nije bilo izvršenja. Budžetom za 2013. godinu predviđen je iznos od 100.000 KM.

Izgrađen je i popravljen određen broj sportskih dvorana, tribina na stadionu u Prijedoru, dodijeljena je određena sportska oprema osnovnim školama. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske je također realizovalo projekat ''Stoni tenis osnovcima'' u okviru kojeg je dodijelilo 200 stolova i prateću opremu (mrežice, reketove i loptice) za stoni tenis svim osnovnim školama Republike Srpske. Organizovane su „Male olimpijske igre“za osnovce i srednjoškolce u RS.

Drugih aktivnosti u skladu sa ciljevima ovog obećanja nije bilo.

19. SP RS

Ocjena: Započeto

**Postojeću infrаstrukturu poboljšаćemo izgrаdnjom novih objekаtа, opremljenih sаvremenom medicinskom opremom.**

Vlada RS podigla je kredit u vrijednosti od 100.000.000 eura kod Evropske investicijske banke, za izgradnju bolnice u Bijeljini i rekonstrukciju i opremanje Kliničkog centra u Banjaluci, za koji je Narodna skupština RS dala saglasnost u junu 2011.

U periodu monitoringa (03.10.2010. – 31.01.2013.) su postojale oprečne informacije po pitanju završetka izgradnje nove bolnice u Bijeljini. Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, Ranko Škrbić, najavljivao je u aprilu 2011. godine da se završetak radova može očekivati do kraja 2012. godine, da bi u junu 2011. rekao da završetak izgradnje očekuje za godinu dana.

Konačan završetak radova i zvanično otvaranje bolnice u Bijeljini se još uvijek očekuje.

13. juna 2012. godine Europska investiciona banka je u "Službenom glasniku EU" raspisala tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka prema ranijem kreditnom sporazumu. Prema odgovoru uprave Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka, još uvijek nije izabran ponuđač, a tenderska procedura je obustavljena. Po zahtjevu Evropsle investicione banke, 23.01.2013. godine, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ranko Škrbić, potpisao je [ugovor sa konsultantskom kućom](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Potpisan_ugovor_za_pregled_analizu_i_unaprijedjenje_glavnog_projekta_rekonstrukcije_Klinickog_centra_Banja_Luka.aspx) iz Njemačke Obermeyer Planen + Beraten GmbH (kao vođama konzorcija u saradnji sa Uniplan Medizintechnik GmbH&Co KG iz Austrije i Procontrol d.o.o. iz Republike Srpske) za izvršenje finalnog pregleda, analize i unaprijeđenja projekta rekonstrukcije Kliničkog centra Banjaluka. Analiza je neophodna kako bi se dobilo i na uštedi i na unapređenju izvedbenog projekta, te kako bi se dobile preporuke koje bi značile primjenu najnovijih standarda kada su u pitanju velike bolnice poput Kliničkog centra. Nakon provedene analize i unaprijeđenja projekta uslijedit će konačno raspisivanje tendera za realizaciju navedenog Projekta po principu „ključ u ruke“.

U julu 2011. su započeti i pregovori sa Republikom Korejom oko projekta u vrijednosti od 30.000.000 dolara, kojim bi trebala biti završena izgradnja Kliničkog centra u Banjaluci. Na 29. sjednici Vlada RS je prihvatila zaduženje Republike Srpske kod Vlade Koreje iz Fonda za ekonomsku razvojnu saradnju putem korejske Izvozno-uvozne banke, a po projektu modernizacije bolnica u BiH, faza tri. Prema izjavi ministra finansija RS, Zorana Tegeltije, kredit iznosi 30 miliona dolara sa rokom otplate od 40 godina, a sredstva su namijenjena za izgradnju južnog krila Kliničkog centra Banja Luka i nabavku medicinske opreme. Ugovor o kreditu [potpisan](http://www.capital.ba/za-juzno-krilo-klinickog-centra-u-banjaluci-kredit-od-30-miliona-dolara/) je u aprilu 2012. godine. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske objavilo je u septembru 2012. godine [javni poziv](http://www.ekapija.com/website/bih/page/634602/Banja-Luka-Otvoren-javni-poziv-za-izgradnju-ju%C5%BEnog-krila-Klini%C4%8Dkog-centra) za izbor izvođača radova za izgradnju i opremanje južnog krila Kliničkog centra u Banjoj Luci.

U periodu monitoringa (03.10.2010. – 31.01.2013.) izgradnja i opremanje južnog Kliničkog centra u Banjoj Luci nije započeta.

Kada je u pitanju izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu, ista još uvijek nije započeta, niti je utvrđen početak radova. Iako je najavljivano da bi Grčka trebala preuzeti dio troškova za obnovu bolnice Kasindo u Istočnom Sarajevu, dio bi se finansirao iz državnog budžeta, a dio iz Budžeta RS, prema izjavi ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, Ranka Škrbića, na sredstva od Grčke se ne može očekivati, kao i da sredstva iz državnog budžeta nisu još uvijek usmjerena ka Republici Srpskoj. Ministar je također najavio da je Vlada RS krenula u pregovore sa korejskim partnerima koji su spremni da nastave dobru saradnju, te obezbijede dodatna povoljna kreditna sredstva „K exim“ banke za izgradnju dvije nove bolnice u Republici Srpskoj, u Istočnom Sarajevu i Doboju. Jedini pomak u odnosu na rad ove bolnice, jeste kreditno zaduženje za projekat opremanja bolnica u Kasindolu, Nevesinju, Trebinju i Prijedoru, u ukupnoj vrijednosti od 2.480.000 eura.

Bolnica u Doboju nije obuhvaćena projektima koji se planiraju u okviru novih zaduženja.

U aprilu 2011. otvorena je nova bolnica u Gradišci, a privedena je kraju i rekonstrukcija doma zdravlja u Čelincu. Otvoren je i renovirani dio reumatološkog odjeljenja Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“ u Slatini. Nabavljena je oprema za porodilišta u Trebinju, Prijedoru, Gradišci, Doboju, Bijeljini, Zvorniku, Kasindolu, Foči, Trebinju i Nevesinju, te u domovima zdravlja Mrkonjić Grad, Derventa i Prnjavor.

U [januaru 2012. godine je objavljeno](http://pressrs.ba/sr/vesti/banja_luka/story/8809/Nove%2Bambulante%2Bdo%2Bkraja%2Bgodine.html) da će tri banjalučke mjesne zajednice dobiti ambulante porodične medicine u 2012. godini, te da je plan da do 2014. sve mjesne zajednice u Banja Luci dobiju ambulante porodične medicine. Nove ambulante porodične medicine u proteklom periodu su otvorene u Banjalučkom naseljima [Česma](http://www.domzdravljabanjaluka.com/ambulanta-u-cesmi-danas-i-zvanicno-otvorena%2C194.html) 14. maja 2012. godine, [Motike](http://www.banjaluka.com/vijesti/kratke-vijesti/2012/05/21/otvorena-ambulanta-i-prostorije-mjesne-zajednice-u-motikama/) 21. maja 2012. godine, [Ada](http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Gavranovic-otvorio-ambulantu-u-naselju-Ada-159587.html) 21. septembra 2012. godine, [Paprikovac](http://www.glassrpske.com/banjaluka/gradske_vijesti/Otvorena-ambulanta-porodicne-medicine-u-MZ-Paprikovac/lat/94731.html) 25. septembra 2012. godine, [Kočićev Vijenac](http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Kocicev-Vijenac-dobija-novi-objekat-mjesne-zajednice-i-ambulantu-161215.html) 2. oktobra 2012. godine. Otvorena je i nova ambulanta porodične medicina i u naselju [Pučilima](http://www.bijeljina.org/novosti/8105/64/Ambulanta-porodicne-medicine-u-Pucilama.html) u opštini Bijeljina 5. oktobra 2012. godine finansirana iz budžeta opštine. U 2013. i 2014. je planirano otvaranje još ukupno šest ambulanti porodične medicine. Za te svrhe namijenjeno je 1,75 miliona KM.

26. aprila 2012. godine potpisan je memoranduma o razumijevanju, u okviru projekta „Podrška izgradnji kapaciteta i tehnička pomoć za vaskularnu hirurgiju u Bosni i Hercegovini” između Češke razvojne agencije i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.Potpisivanjem Memoranduma je dogovorena saradnja u oblasti vaskularne hirurgije u Sarajevu i Banja Luci u periodu od 2012 -2013 godine, u ukupnoj vrijednosti od cca 480.000 EUR.  Sredstva za ovaj projekat biće podjednako raspoređena između zdravstvenih ustanova Republike Srpske i Federacije BiH. U Republici Srpskoj ona će biti uložena na vaskularne hirurgije Univerzitetsko-kliničkog centra Banjaluka i bolnice Foča. Projekat se odnosi na nabavku dva ultrazvučna aparata koji će služiti za dijagnostiku i terapiju određenih vaskularnih poremađaja, nabavku setova za transplataciju organa i opštih setova za vaskularnu hirurgiju, nabavku ugradbenih materijala prilikom vaskularnih intervencija i edukaciju timova zaposlenih u vaskularnim hirurgijama

16. jula 2012. godine u Domu zdravlja Kozarska Dubica puštena je u rad nova laboratorija vrijedna 200.000 KM za koju su finansijska sredstva izdvojili Opština Kozarska Dubica i Vlada Republike Srpske iz Razvojnog programa.

[9. oktobra 2012. godine](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Nabavljena_nova_oprema_za_Kliniku_za_ocne_bolesti_u_Klinickom_centru_Banjaluka.aspx) puštena je u rad nova dijagnostička oprema na Klinici za očne bolesti u Kliničkom centru Banjaluka. Radi se o četiri uređaja koja će olakšati dijagnostikovanje bolesti i liječenje pacijenata (Spectral Domain OCT  Cirus, HRT III  Heidelberg Retina Tomograf, uređaj za analizu vidnog polja Octopus 900 Pro i Hess Screen) vrijednim ukupno oko 400 000 KM.

12. oktobra 2012. godine održan je [simpozijum](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Poceo_simpozijum_MRI_%28Magnetic_resonance_imaging_-_snimci_magnetne_rezonance%29__korak_u_buducnost.aspx) na temu „MRI (magnetic resonance imaging - snimci magnetne rezonance) – korak u budućnost u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Simpozujum je organizovan radi razmjene iskustava sa vodećim stručnjacima iz regiona koji već rade na savremenoj opremi MRI opremi.

Ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini, André Schaller i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ranko Škrbić, potpisali su 05.11.2012. godine [sporazum o finansijskoj podršci](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/media/vijesti/Pages/Vlada_Svajcarske_podrzala_otvaranje_Zavoda_za_forenzicku_psihijatriju_Sokolac_.aspx) Vlade Švajcarske za nabavku potrebne medicinske i nemedicinske opreme za Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, u iznosu od 2.150.000 KM.

Ukupna ulaganja u kapitalne projekte u zdravstvenom sektoru Republike Srpske u periodu 2006 – 2010. godine iznosila su 275.012.297 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je u decembru 2011. na [46. sjednici](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/media/vijesti/Pages/Odrzana_46_sjednica_Vlade_Republike_Srpske.aspx) Informaciju o realizaciji plana kapitalnih investicija u zdravstvenom sistemu Republike Srpske za 2011. godinu.

Ukupna sredstva za kapitalne investicije u javnom sektoru zdravstva u 2011. godini  iznose  cca 74 miliona KM. Podaci koji se tiču kapitalnih investicija u sektor zdravstva za 2012. godinu nisu dostupni.

Vlada Republike Srpske je, na 95. Sjednici, održanoj 18.12.2012., ugovorila kapitalne investicije za period 2013-2015. u iznosu od 1.929.790.000 KM. Pregled ugovorenih investicija pokazuje da će u periodu 2013-2015. u sektor zdravstva i socijalne zaštite biti investirano 12,62 %, odnosno 243.539.498 KM. Za 2013. godinu to iznosi 83.321.152, 00 KM, 2014. 85.136.286,8 KM, te za 2015. 75.082.059 KM.

Budžetska sredstva koja su 2011. godine planirana za unapređenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Vlada RS, znatno su manja u odnosu na 2010. godinu. Za ovu stavku u budžetu 2011. planirano je 900.000 KM, dok je 2010. godine taj iznos bio znatno veći (1.780.000 KM). Rebalansom budžeta za 2012. godinu na iznos ove stavke planirano je 169.500, 00 KM, dok je izvršenje za prvih 9 mjeseci 2012. godine iznosilo 0 KM. Takva sredstva nisu planirana u budžetu za 2013. Nadalje, bužetom za 2011. godinu utrošeno je 3.943.525, 00 KM na implementaciju projeka u zdravstvu, dok je u 2012. (za prvih 9 mjeseci) utrošeno drastično manje sredstava na iznos iste stavke, 358.798 KM.

Iz gore navedenog može se vidjeti da su realizovane određene nabavke opreme, u iznosima manjim od milion eura, te da je došlo do otvaranja određenog broja ambulanti. Iako se u izvještaju Vlade RS navodi da su kapitalna ulaganja u sektor zdravstva za 2011. godinu iznosila 74 miliona KM, ista ulaganja nisu bila dovoljna za završetak stvarnih, strateških ulaganja u objekte i medicinsku opremu, kao što su Klinički centar u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Bijeljini.

20. SP RS

Ocjena: Nije započeto

**Rаdićemo nа školovаnju vrhunskih kаdrovа u svim segmentimа zdrаvstvene zаštite, obezbjeđujući specijаlizаcije u poznаtim svjetskim centrimа.**

U prvih šest mjeseci aktuelnog mandata, raspisano je više konkursa za specijalizaciju na domaćim medicinskim ustanovama i institucijama, uključujući domove zdravlja Pale, Gradiška i Bijeljina, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Edukativne centre u Foči i Banja Luci, te Zavod za liječenje „Jakeš“ u Modriči.

Organizovanih konkursa za specijalizacije u inostranstvu nije bilo.

U daljnjem periodu monitoringa nije bilo aktivnosti na ispunjavanju ciljeva zadatih u obećanju.

21. SP RS

Ocjena: nije započeto

**- Zаlаgаćemo se zа stvаrаnje uslovа zа besplаtne sistemаtske preglede grаđаnа jednom godišnje.**

Nije bilo aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje ovog obećanja.

22. SP RS

Ocjena: Nije započeto

**- Proširićemo mrežu zdrаvstvenih аmbulаnti nа seoskim područjimа.**

Kada su u pitanju ambulante porodične medicine, u [januaru 2012. godine je objavljeno](http://pressrs.ba/sr/vesti/banja_luka/story/8809/Nove%2Bambulante%2Bdo%2Bkraja%2Bgodine.html) da će tri banjalučke mjesne zajednice dobiti ambulante porodične medicine u 2012. godini, te da je plan da do 2014. sve mjesne zajednice u Banja Luci dobiju ambulante porodične medicine. U 2013. i 2014. je [planirano](http://pressrs.ba/sr/vesti/banja_luka/story/8809/Nove%2Bambulante%2Bdo%2Bkraja%2Bgodine.html) otvaranje još ukupno šest ambulanti porodične medicine na području grada Banja Luke. Za te svrhe namijenjeno je 1,75 miliona KM.

Nove ambulante porodične medicine u proteklom periodu su otvorene u Banjalučkom naseljima [Česma](http://www.domzdravljabanjaluka.com/ambulanta-u-cesmi-danas-i-zvanicno-otvorena%2C194.html) 14. maja 2012. godine, [Motike](http://www.banjaluka.com/vijesti/kratke-vijesti/2012/05/21/otvorena-ambulanta-i-prostorije-mjesne-zajednice-u-motikama/) 21. maja 2012. godine, [Ada](http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Gavranovic-otvorio-ambulantu-u-naselju-Ada-159587.html) 21. septembra 2012. godine, [Paprikovac](http://www.glassrpske.com/banjaluka/gradske_vijesti/Otvorena-ambulanta-porodicne-medicine-u-MZ-Paprikovac/lat/94731.html) 25. septembra 2012. godine, [Kočićev Vijenac](http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Kocicev-Vijenac-dobija-novi-objekat-mjesne-zajednice-i-ambulantu-161215.html) 2. oktobra 2012. godine. Otvorena je i nova ambulanta porodične medicina u naselju [Pučilima](http://www.bijeljina.org/novosti/8105/64/Ambulanta-porodicne-medicine-u-Pucilama.html) u opštini Bijeljina 5. oktobra 2012. godine, te ambulante u [Modranu](http://www.modran.com/index.php/2012-10-02-17-18-16/78-2012-10-01-19-31-14) i [Donjem Crnjelovu](http://www.dzbijeljina.com/vijest.php?id=218).

Osim ovih, nije bilo drugih aktivnosti vezanih za ovo obećanje, niti sistematskog rada na proširivanju mreže zdravstvenih ambulanti na seoskim područjima.

23. SP RS

Ocena: nije započeto

**- Unijećemo u zаkon odredbu kojom se licа kojа se nаlаze nа Zаvodu zа zаpošljаvаnje i rаseljenа licа oslobаđаju od plаćаnjа pаrticipаcije zа ljekove.**

Plaćanje participacije, ili oslobađanje od iste, nije regulisano posebnim zakonom, već Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciju, koji je posljednji put mijenjan i dopunjen 2010. godine, tako da se može konstatovati da nisu preduzimane aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

24. SP RS

Ocjena: nije započeto

**- U okviru proširenjа pozitivne liste ljekovа, omogućićemo nezаposlenim licimа, licimа sа socijаlnim primаnjimа i penzionerimа sа niskim primаnjimа, besplаtno podizаnje ljekovа koje koriste duže od šest mjeseci.**

Plaćanje participacije, ili oslobađanje od iste, nije regulisano u okviru pozitivne liste lijekova, već Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciju, koji je posljednji put mijenjan i dopunjen 2010. godine, tako da se može konstatovati da nisu preduzimane aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

25. DNS

Ocjena: započeto

**Neophodno je izvršiti reorgаnizаciju zdrаvstvene zаštite i efikаsnije koncipirаti mrežu uslugа**

U toku je implementacija projekta uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u bolnički sektor, u čije je provođenje uključena i Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u RS; te Projekat jačanja zdravstvenog sektora, čiji je jedan od ciljeva i unapređenje kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom. U projekat je do kraja 2010. uključeno 29 domova zdravlja, dok u 2011. godini nije bilo uključivanja novih domova zdravlja u projekat.

Budžetska sredstva koja su 2011. godine planirana za unapređenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Vlada RS, znatno su manja u odnosu na 2010. godinu. Za ovu stavku u budžetu 2011. planirano je 900.000 KM, dok je 2011. godine taj iznos bio znatno veći (1.780.000 KM). Rebalansom budžeta za 2012. godinu na iznos ove stavke planirano je 169.500, 00 KM, dok je izvršenje za prvih 9 mjeseci 2012. godine iznosilo 0 KM. Takva sredstva nisu planirana u budžetu za 2013.

Prema izjavi ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srspke, Ranka Škrbića, u 2012. je rađeno na aktivnostima uvođenja elektronskog recepta i elektronskog zdravstvenog kartona (18.04.2012.). Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS [najavilo je](http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministarstva/mzsz/Documents/obavjestenje%20o%20primjeni%20elektronskog%20dokumenta.pdf) (22.10.2012.) da bi elektronski recept trebao započeti primjenu od 01.01.2013. godine jer je najveći broj zdravstvenih ustanova spreman za njegovu praktičnu primjenu. Takođe se krenulo i sa postavljanjem digitalnih info-pultova, u 18 domova zdravlja širom Republike Srpske, na kojima će pacijenti moći pratiti kako informacije o radu doma zdravlja u kojem je info-pult postavljen, tako i uopšte informacije iz zdravstva. se krenulo sa postavljenjem Ugovor o postavljanju ovih info-pultova potpisali su ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić i vlasnik firme "IKOMP" iz Banjaluke Stojan Atlagić.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS objasnilo je [za medije](http://ekapija.ba/Vijest/Vijesti/u-ambulante-prelazi-20-domova-zdravlja/809) (21.12.2012.) da se trenutno radi na analiziranju mogućnosti racionalizacije postojeće mreže zdravstvenih ustanova. Gotovo 20 domova zdravlja u Srpskoj ne ispunjavaju kriterije za postojanje, jer ne pokrivaju područje na kojem živi više od 10.000 stanovnika, zbog čega će najvjerovatnije biti pripojeni većim zdgravstvenim ustanovama, odnosno "preći" u ambulante.

Određeni koraci ka efikasnijem koncipiranju mreže zdravstvenih usluga su poduzeti (uvođenje elektronskog recepta i kartona. Na žalost, tome u prilog ne ide činjenica da su budžetska sredstva za unaprjeđenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama smanjena, odnosno obustavljena. Također, još uvijek ne postoje informacije sa terena koje bi mogle dati stvarnu sliku primjene e-recepta u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, kao ni informacije kada se očekuje početak primjene elektronskog kartona.

26. DNS

Ocjena: Započeto

**Mi mislimo dа trebа izjednаčiti privаtnu i društvenu prаksu u stаndаrdimа, prаvimа i obаvezаmа.**

Pozitivan primjer zdravstvenog sistema Republike Srpske predstavlja saradnja sa privatnim sektorom, koja je zadovoljavajuća i sprovodi se kontinuirano, a broj privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima Fond ima potpisane ugovore povećao se skoro 13 puta u proteklih nekoliko godina. U novembru 2012. godine Udruženje doktora medicine privatne prakse organizovalo je u Doboju, u okviru redovne skupštine Udruženja[, radni sastanak](http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=article&id=834:radni-sastanak-sa-ljekarima-privatne-prakse&catid=31:vijesti&Itemid=31) s temom ''Rezultati integracije privatnog sektora u zdravstveni sistem RS'', u kojem je učestvovao direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Goran Kljajčin sa saradnicima, kao i pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Nedeljko Milaković. Predstavnici Udruženja poručili su da je u zdravstvenom sistemu RS izjednačen privatni i javni sektor, zahvaljući resornom ministarstvu i Fondu zdravstvenog osiguranja.

27. DNS

Ocena: započeto

**Posebno mjesto zаuzimа uvođenje porodične medicine u sistem zdrаvstvene zаštite, te problemi koji nаstаju prelаskom nа tаj oblik zdrаvstvene zаštite. Osim stvаrаnjа mаterijаlnih uslovа zа mrežu porodične medicine, neophodno je rаditi nа stаlnom jаčаnju kаdrovskih potencijаlа, te približаvаnju ovog vidа primаrne zdrаvstvene zаštite grаđаnimа.**

U toku je implementacija projekta uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u bolnički sektor, u čije je provođšenje uključena i Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u RS; te Projekat jačanja zdravstvenog sektora, čiji je jedan od ciljeva i unapređenje kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom. U projekat je do kraja 2010. uključeno 29 domova zdravlja, dok u 2011. godini nije bilo uključivanja novih domova zdravlja u projekat. Budžetska sredstva koja su 2011. godine planirana za unapređenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Vlada RS, znatno su manja u odnosu na 2010. godinu. Za ovu stavku u budžetu 2011. planirano je 900.000 KM, dok je 2011. godine taj iznos bio znatno veći (1.780.000 KM). Rebalansom budžeta za 2012. godinu na iznos ove stavke planirano je 169.500, 00 KM, dok je izvršenje za prvih 9 mjeseci 2012. godine iznosilo 0 KM. Takva sredstva nisu planirana u budžetu za 2013.

Ukupna ulaganja u kapitalne projekte u zdravstvenom sektoru Republike Srpske u periodu 2006 – 2010. godine iznosila su 275.012.297 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je u decembru 2011. na [46. sjednici](http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/media/vijesti/Pages/Odrzana_46_sjednica_Vlade_Republike_Srpske.aspx) Informaciju o realizaciji plana kapitalnih investicija u zdravstvenom sistemu Republike Srpske za 2011. godinu.

Ukupna sredstva za kapitalne investicije u javnom sektoru zdravstva u 2011. godini  iznose  cca 74 miliona KM. Podaci koji se tiču kapitalnih investicija u sektor zdravstva za 2012. godinu nisu dostupni.

Vlada Republike Srpske je, na 95. Sjednici, održanoj 18.12.2012., ugovorila kapitalne investicije za period 2013-2015. u iznosu od 1.929.790.000 KM. Pregled ugovorenih investicija pokazuje da će u periodu 2013-2015. u sektor zdravstva i socijalne zaštite biti investirano 12,62 %, odnosno 243.539.498 KM. Za 2013. godinu to iznosi 83.321.152, 00 KM, 2014. 85.136.286,8 KM, te za 2015. 75.082.059 KM.

Budžetska sredstva koja su 2011. godine planirana za unapređenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Vlada RS, znatno su manja u odnosu na 2010. godinu. Za ovu stavku u budžetu 2011. planirano je 900.000 KM, dok je 2010. godine taj iznos bio znatno veći (1.780.000 KM). Rebalansom budžeta za 2012. godinu na iznos ove stavke planirano je 169.500, 00 KM, dok je izvršenje za prvih 9 mjeseci 2012. godine iznosilo 0 KM. Takva sredstva nisu planirana u budžetu za 2013. Nadalje, bužetom za 2011. godinu utrošeno je 3.943.525, 00 KM na implementaciju projeka u zdravstvu, dok je u 2012. (za prvih 9 mjeseci) utrošeno drastično manje sredstava na iznos iste stavke, 358.798 KM.

[29. maja 2012. godine](http://www.phi.rs.ba/vijesti_lat_arhiva.html) Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovalo je predstavljanje projekta „Uvođenje sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj; jačanje kapaciteta domova zdravlja i uspostavljanje procesa sertifikacije domova zdravlja, akreditacije laboratorija i kontinuiranog unapređenja na primarnom nivou zdravstvene zaštite u javnom sektoru“. Navedeni projekat je direktna podrška Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je obavezao sve zdravstvene ustanove u RS da moraju proći postupak zvanične sertifikacije. Sertifikacija u zdravstvenim ustanovama primarnog sektora podrazumijeva da se one moraju usaglasiti sa zahtjevima standarda koji se odnose na aspekte bezbjednosti pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i kontinuirano poboljšavati kvalitet zdravstvenih usluga. Ovaj projekat je nastavak sličnog projekta započetog prije tri godine u bolničkom sektoru Republike Srpske, koji takođe ima za cilj da uspostavi jedan adekvatan kapacitet za upravljanje sistemima bezbjednosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama.

[27. juna 2012.](http://www.phi.rs.ba/vijesti_lat_arhiva.html) godine Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske potpisalo je ugovor sa Institutom za javno zdravstvo RS-a koji će u naredne 2.5 godine obezbijeđivati usluge edukacije iz oblasti zdravstvenog menadžmenta. Radi se o aktivnostima koje se realizuju u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora koji se finansira iz sredstava Svjetske banke, Banke vijeća Evrope i budžeta Republike Srpske. Obukom iz zdravstvenog menadžmenta, kroz navedeni projekat, biće obuhvaćeni direktori domova zdravlja i njihovi najbliži saradnici (pravnik, ekonomista, glavna sestra ustanove), zatim menadžeri srednjeg nivoa u domovima zdravlja (načelnici/šefovi službi i glavne sestre), te timovi porodične medicine (doktori i medicinske sestre/tehničari). Ovo je nastavak edukacije koja je realizovana u periodu 2008 - 2010. godina i kojom je tada bilo obuhvaćeno oko 300 timova porodične medicine iz 19 domova zdravlja. Kroz ovaj projekat predviđena je edukacije preostalih timova porodične medicine (oko 300 timova) u domovima zdravlja koji nisu bili obuhvaćeni prvim ciklusom edukacije (35 ustanova).

Prema izjavi predsjednika Podružnice udruženja doktora porodične medicine Zvornik, Gorana Birčakovića, problem predstavlja činjenica da u pojedinim dijelovima RS-a [nedostaje ljekara](http://www.nezavisne.com/novosti/gradovi/U-regiji-Birac-nedostaju-specijalisti-porodicne-medicine-106981.html) specijalista porodične medicine, naročito u području zvorničke opštine

Kada su u pitanju ambulante porodične medicine, u [januaru 2012. godine je objavljeno](http://pressrs.ba/sr/vesti/banja_luka/story/8809/Nove%2Bambulante%2Bdo%2Bkraja%2Bgodine.html) da će tri banjalučke mjesne zajednice dobiti ambulante porodične medicine u 2012. godini, te da je plan da do 2014. sve mjesne zajednice u Banja Luci dobiju ambulante porodične medicine. U 2013. i 2014. je [planirano](http://pressrs.ba/sr/vesti/banja_luka/story/8809/Nove%2Bambulante%2Bdo%2Bkraja%2Bgodine.html) otvaranje još ukupno šest ambulanti porodične medicine na području grada Banja Luke. Za te svrhe namijenjeno je 1,75 miliona KM.

Nove ambulante porodične medicine u proteklom periodu su otvorene u Banjalučkom naseljima [Česma](http://www.domzdravljabanjaluka.com/ambulanta-u-cesmi-danas-i-zvanicno-otvorena%2C194.html) 14. maja 2012. godine, [Motike](http://www.banjaluka.com/vijesti/kratke-vijesti/2012/05/21/otvorena-ambulanta-i-prostorije-mjesne-zajednice-u-motikama/) 21. maja 2012. godine, [Ada](http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Gavranovic-otvorio-ambulantu-u-naselju-Ada-159587.html) 21. septembra 2012. godine, [Paprikovac](http://www.glassrpske.com/banjaluka/gradske_vijesti/Otvorena-ambulanta-porodicne-medicine-u-MZ-Paprikovac/lat/94731.html) 25. septembra 2012. godine, [Kočićev Vijenac](http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Kocicev-Vijenac-dobija-novi-objekat-mjesne-zajednice-i-ambulantu-161215.html) 2. oktobra 2012. godine. Otvorena je i nova ambulanta porodične medicina u naselju [Pučilima](http://www.bijeljina.org/novosti/8105/64/Ambulanta-porodicne-medicine-u-Pucilama.html) u opštini Bijeljina 5. oktobra 2012. godine, te ambulante u [Modranu](http://www.modran.com/index.php/2012-10-02-17-18-16/78-2012-10-01-19-31-14) i [Donjem Crnjelovu](http://www.dzbijeljina.com/vijest.php?id=218).

Iz gore navedenog može se vidjeti da su realizovane određene nabavke opreme, u iznosima manjim od milion eura, te da je došlo do otvaranja određenog broja ambulanti. Započeti su određeni procesi ka jačanju kadrovskih potencijala u zdravstvenim ustanovama, iako isti ne daju konkretne informacija o obimu njihovog utjecaja, kao ni o njihovoj finansijskoj vrijednosti. Vlada RS je ugovorila kapitalne investicije za naredni period (2013.-2015.), ali su budžetska sredstva za unaprjeđenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama smanjena, odnosno obustavljena.

28. DNS

Ocjena: Nije započeto

**Kаdrovi DNS-а koji se bаve ovom oblаšću kroz svoje plаnove i progrаme te zdrаvstvenu politiku preduzimаće neophodne mjere zа podizаnje kvаlitetа uslugа kаko u primаrnoj, tаko i u sekundаrnoj zdrаvstvenoj zаštiti.**

Evropska komisija je svojim Izvještajem o napretku BiH, za [2012](http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/?id=10810). godinu, dala osvrt na stanje u BiH, između ostalog, u oblasti "*Zapošljavanje i socijalne politike, politika javnog zdravstva".* Prema Izvještaju određeni napredak je zabilježen u oblasti politike javnog zdravstva. Preduzete su mjere za unaprjeđenje kapaciteta za planiranje i odlučivanje, uspostavu jedinstvenog sistema za izvještavanje o javnom zdravstvu kako bi se ispunile međunarodne obaveze i razvila elektronska baza podataka za pružanje indikatora o javnom zdravstvu. Uveden je sistem za prikupljanje podataka o zdravlju na nivou entiteta i na nivou države. Postignut je dogovor o mehanizmu izvještavanja o zaraznim bolestima između svih relevantnih zainteresovanih strana.

U periodu monitoringa otvoren je određeni broj porodičnih ambulanti. [U 2013. i 2014](file:///C%3A%5CUsers%5CIKRP%5CDownloads%5CU%202013.%20i%202014.%20je%20planirano%20otvaranje%20jo%C5%A1%20ukupno%20%C5%A1est%20ambulanti%20porodi%C4%8Dne%20medicine%20na%20podru%C4%8Dju%20grada%20Banja%20Luke.%20Za%20te%20svrhe%20namijenjeno%20je%201%2C75%20miliona%20KM). je [planirano](http://pressrs.ba/sr/vesti/banja_luka/story/8809/Nove%2Bambulante%2Bdo%2Bkraja%2Bgodine.html) otvaranje još ukupno šest ambulanti porodične medicine na području grada Banja Luke. Za te svrhe namijenjeno je 1,75 miliona KM.

Vlada Republike Srpske bila je aktivna u polju obezbjeđivanja finansijskih sredstava za izgradnju ili rekonstrukciju centara u Banja Luci, Doboju i Istočnom Sarajevu, ali nije došla u poziciju da ta sredstva i realizuje konkretnim građevinskih ili sličnim radovima. Realizovane su određene nabavke opreme, u iznosima manjim od milion eura, ali su izostala stvarna, strateška ulaganja u objekte i medicinsku opremu. Također, oprečne izjave u vezi sa implementacijom projekta u Bijeljini daje prostor za sumnju u stvarni progres.