Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään terveydenhuollon ammatti­henkilöstä annetun lain (559/1994) 4 §:n 3 momentin ja 4 a §:n 3 momentin nojalla:

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että lää­käri tai hammaslääkäri perehtyy terveyden­huollon johtamiseen, hallintoon, suunnitte­luun ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

3 §
Yhteistyöelimet

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri­koulutusta sekä yleislääketieteen erityiskoulutusta koskevissa kysymyksissä valtakunnallisenä koordinaatioelinemä toimii terveydenhuollon ammatti­henkilöstä annetun lain (559/1994) 41 §:ssä tarkoitettu neuvottelukunta tai sen jaosto.

Kuninkin erikoislääkäri- tai erikoishammas­lääkäri­ koulutusta antavan yliopiston yhteydessä on lisäksi alueellista yhteistyötä varten erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri­koulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen alueellinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa on ainakin yliopiston, erityis­ vastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien sekä perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toimintayksiköiden nimelimpia jäseniä sekä erikoistumiskoulutuksessa olevien edustus.

4 §
Erikoislääkärikoulutuksen järjestäminen

Erikoislääkärikoulutus järjestetään koulutusohjelmana, jonka pituus täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna joko viisi tai kuusi vuotta.

Koulutusohjelmat, joiden pituus on viisi vuotta, ovat:
1) foniatria;
2) fysiatria;
3) geriatria;
4) kliininen kemia;
5) kliininen mikrobiologia;
6) kliininen neurofysiologia;
7) korva- ja kurkutaudit;
8) liikuntalääketiede;
9) oikeustiede;
10) patologia;
11) perinnollisyyslääketiede;
12) silmätaudit;
13) syöpätaudit;
14) terveydenhuolto.

Koulutusohjelmat, joiden pituus on kuusi vuotta, ovat:
1) akuttilääketiede;
2) anesthesiologia ja tehohoito;
3) endokrinologia;
4) gastroenterologia;
5) gastroenterologinen kirurgia;
6) iho- ja ajoneuvotautut;
7) infektiosairaudet;
8) kardiologia;
9) keuhkosairaudet ja allergologia;
10) kliininen farmakologia ja lääkehoito;
11) kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede;
12) kliininen hematologia;
13) käsi- ja jalkakirurgia;
14) lastenkirurgia;
15) lastenneurologia;
16) lastenpsykiatria;
17) lastentaudit;
18) naistentaudit ja synnytykset;
19) nefrologia;
20) neurokirurgia;
21) neurologia;
22) nuorisopsykiatria;
23) oikeuspsykiatria;
24) ortopedia ja traumatologia;
25) plastiikkakirurgia;
26) psykiatria;
27) radiologia;
28) reumatologia;
29) sisätaudit;
30) suu- ja leukakirurgia;
31) sydän- ja rintaelinkirurgia;
32) työterveysHUOLTO;
33) urologia;
34) verisuonikirurgia;
35) yleiskirurgia;
36) yleislääketiede.

Erikoislääkärkouluksen yhteisistä osuksista voidaan muodostaa yhteinen koulutusrunko, kun se on perusteltua yhteisen aineksen laajuuden ja erikoislääkärin tehtävissä tarvittavien valmiuksien vuoksi.

5 §

Erikoishammaslääkärkouluksen järjestäminen

Erikoishammaslääkärkoulu on järjestettävä koulutusohjelmana, jonka vähimmäispuito tärkeillä alueilla on ollut yli 10 vuotta. Koulutusohjelmat, joiden pituus on kolme vuotta, ovat:
1) hammastiede ja diagnostiikka;
2) hampaistoikomishoito;
3) kliininen hammashoito;
4) terveydenhuolto.

Suu- ja leukakirurgian koulutusohjelman pituus on kuusi vuotta.

6 §

Erikoislääkärkouluksen suorittaminen

Erikoislääkärkouluksen suorittamiseksi lääkärin tulee:
1) suorittaa hyväksytystä 4 §:n 2 momentin mukaisessa koulutusohjelmassa vaadittua viiden vuoden käytännön koulutus tai 4 §:n 3 momentin mukaisessa koulutusohjelmassa vaadittua kuuden vuoden käytännön koulutus kouluttajan ohjaamana yliopiston hyväksymässä erikoisalan koulutukseen tarkoitettua virassa, toimeessa tai tehtävissä sekä osallisina tänä aikana yliopiston hyväksymällä tavalla säännöllisesti toimipaikkakoulutukseen;
2) suorittaa yliopiston hyväksymä teoriakoulutus;
3) osallistua oman oppimisen ja koulutuksen toimivuuden kehittämiseen ja arviointiin;
4) suorittaa yliopistojen yhteistyölääkärit tätä suorittaa yliopistolaisen sairaalan ulkopuolella ja

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta koulutussajasta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistolaisen sairaalan ulkopuolella ja
tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa.  
Mitä 2 momentissa säädetään, ei terveyskeskuksessa suoritettavaa koulutuskaikaa lu-
kuun ottamatta koske seuraavia koulutusohjel-
miä:
1) foniatrista;
2) kliininen fysiologia ja isotooppilääketie-
de;
3) kliininen kemia;
4) kliininen mikrobiologia;
5) kliininen neurofysiologia;
6) neurokirurgia;
7) oikeuslääketiede;
8) perinnöllisyyslääketiede;
9) suu- ja leukakirurgia;
10) syöpätaudit.
Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti
luvan poiketa 2 momentissa säädetystä yli-
opistollisen sairaalan ulkopuolella suoritetta-
vankoulutuksen kestoa koskevasta vaati-
muksesta, jos keskusaritalo tai muut sairaal-
at eivät voi osoittaa koulutuspaikkaa koh-
tuillisen ajan kuluessa. Ennen luvan myön-
tämistä yliopiston on pyydettävä asiasta lau-
sunto 3 §:ssä tarkoitetulta erikoislääkärä-
jereikoishammashäiskärikoulutukseen alueelliseltä neuvottelukunnalta. Lupa voidaan
myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi.
Yliopisto antaa todistuksen suoritetusta
erikoislääkärärikoulutuksesta.

7 §

Erikoishammashäiskärikoulutuksen suoritta-
minen

Erikoishammashäiskärikoulutukseen suorit-
tamiseksi hammashäärin tulee:
1) suorittaa hyväksytystä 5 §:n 2 momen-
ttimukaisessa koulutusohjelmassa vaaditut
kolmen vuoden käytännön koulutus tai 5 §:n
3 momentin mukaisessa koulutusohjelmassa
vaadittu kuuden vuoden käytännön koulutus
kouluttajan ohjaamana yliopiston hyväksymä-
mä erikoisalan koulutuksen tarkoitetussa
virassa, toimessa tai tehtävissä sekä osallis-
tua tänä aikana yliopiston hyväksymällä
tavalla säännölliseen töimipaikakoulutukseen;
2) suorittaa yliopiston hyväksymä teoria-
koulutus;
3) osallistua oman oppimisen ja koulutuk-
sen toimivuuden kehittämiseen ja arviointiin;
4) suorittaa yliopistojen yhteistyönä järjes-
tettävää valtakunnallinen erikoisalakohtainen
koulutelu;
5) työskennellä päätömisesti hammaslää-
kärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi
vuotta ennen erikoishammashäiskärikoulutu-
sen aloittamista.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
koulutusajasta vähintään puolet tulee suorit-
taa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja
tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta
terveyskeskuksessa.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei terveys-
keskuksessa suoritettavaa koulutuskaikaa lu-
kuun ottamatta koske hammaslääketieteell-
isen diagnostikan eikä suu- ja leukakirurgian
koulutusohjelmaa.

Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti
luvan poiketa 2 momentissa säädetystä yli-
opistollisen sairaalan ulkopuolella suoritetta-
vankoulutuksen kestoa koskevasta vaati-
muksesta, jos keskusaritalo tai muut sairaal-
at eivät voi osoittaa koulutuspaikkaa koh-
tuillisen ajan kuluessa. Ennen luvan myön-
tämistä yliopiston on pyydettävä asiasta lau-
sunto 3 §:ssä tarkoitetulta erikoislääkärä-
jereikoishammashäiskärikoulutukseen alueelliseltä neuvottelukunnalta. Lupa voidaan
myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi.

Yliopisto antaa todistuksen suoritetusta
erikoishammashäiskärikoulutuksesta.

8 §

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen vo-
daan ottaa henkilö, joka on suorittanut Suo-
messan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai
ulkomailla vastaavan koulutuksen, joka kuu-
luu lääkärintoimen harjoitettavan vaatimuk-
siin.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen tavoit-
teena on perehdyttää lääkäri perusterveyden-
huollossa toimivan lääkärin tehtäviin, ter-
veydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajär-
jestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuoll-
on ja sosiaalihuollon alalla toimivan henki-
lööstön kanssa. Koulutuksen suorittamiseksi
lääkärin tulee:
1) palvella lääkärin tehtävissä lääketieteellisen alan tutkijoita antavan ylimpioston (koulutusyksikön) hyväksymässä terveyskeskuksessa vähintään yhdeksän kuukauden ajan palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään;

2) palvella lääkärin tehtävissä koulutusyksikön hyväksymässä sairaalassa vähintään kuuden kuukauden ajan;

3) osallistua säännöllisesti 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun toimintayksikön toimipaikkakoulutukseen; sekä

4) suorittaa koulutusyksikön hyväksymä tai järjestämä vähintään 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus, joka perehdyttää terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvavääristelämään.

Yleislääketieteen erityiskoulutus kestää kokopäiväisenä kolme vuotta. Osa koulutuksesta voidaan suorittaa osapäiväisenä, jos koulutuksen kokonaisaika ei lyhene, jos koulutuksen tavoitteet saavutetaan ja jos osapäiväinen palvelus on viikoittain vähintään 50 prosenttia kokopäiväisistä palveluista.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksesta voidaan enintään kuuden kuukauden palvelu suorittaa terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ja koulutusyksikön hyväksymässä muussa yleislääkin tehtävissä suuntautuvassa terveydenhuollon laitoksessa tai yksikössä kuin 2 momentin tai 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa toimintayksikössä. Koulutuksessa voidaan lisäksi hyväksyä lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavaa koulutukseen sällytyvästä käytännön opetuksesta enintään yksi vuosi, kun käytännön opetus on saatu koulutusyksikön hyväksymässä sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Koulutusyksikö antaa todistuksen lääkärin yleislääketieteen erityiskoulutuksen suoritamisesta.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Hallitussihteeri Eila Mustonen