|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** **TỈNH ĐẮK NÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BC-UBND**Dự thảo** |  *Đắk Nông, ngày tháng năm 2023* |

**BÁO CÁO**

**ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUY ĐỊNH**

**Chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân**

**thực hiện tốt công tác dân số của tỉnh Đắk Nông**

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2020) và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Y tế báo cáo đánh giá tác động của quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

**I.** **XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN**

**1. Bối cảnh xây dựng Quy định**

Trong thời gian qua công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong của bà mẹ và trẻ em giảm dần, dịch vụ dân số được mở rộng, cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực. Tuy nhiên, chính sách giảm sinh chỉ thực hiện tốt ở vùng thành thị và những nơi có điều kiện kinh tế phát triển; đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế khó khăn, mức sinh vẫn còn cao, nhiều gia đình sinh con thứ 3, thứ 4 trở lên. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh chung toàn tình còn cao (tính đến hết năm 2019 là 108,4 bé trai/100 bé gái), trong đó ở vùng thành thị là 125 bé trai/100 bé gái, vùng nông thôn (105,8 bé trai/100 bé gái), năm 2021 là 108,1 bé trai/100 bé gái; theo báo cáo thống kê năm 2021 tỉ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi sinh con thứ 3 là 27,2% và dự kiến đến năm 2030 tỉ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi sinh con thứ 3 giảm xuống còn 19,7%. Bên cạnh đó trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, người dân sinh sống chủ yếu làm nông lâm nghiệp, năng xuất lao động thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao 10,52%, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (còn 31,59%), còn 02 huyện có hộ nghèo trên 30% (huyện Tuy Đức, Đắk Glong) cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 08/5/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chương trình 29), bảo đảm thống nhất nhận thức, hành động, tiếp tục duy trì xu thế giảm sinh tiến tới đạt mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số. Đưa công tác dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

 Ban hành các kế hoạch hàng năm để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch hành động cho phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn, tình hình thực tiễn của ngành, địa phương. Thực hiện lồng ghép các yếu tố dân số vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do ngành, địa phương chủ trì xây dựng và thực hiện.

 Quan tâm bố trí cán bộ đủ năng lực để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số của ngành, địa phương đã đề ra.

 Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân số, đặc biệt là cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

 Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phong trào thi đua về công tác dân số của các địa phương. Lấy kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về dân số là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền các cấp ngành Y tế.

 Đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Ngày 25/01/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư: “Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nội dung khuyến khích, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương”. Đây là lý do pháp lý căn bản phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chính sách này.

Hiện nay, về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh bên cạnh những thành công, cũng còn một số khó khăn, hạn chế về chỉ tiêu chưa đạt được, cụ thể như sau:

Tỉnh Đắk Nông thuộc mức sinh cao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 là 2,68 con/1 phụ nữ (mức sinh thay thế là 2,1con/1 phụ nữ); tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh 108,1 bé trai/ 100 bé gái; xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 65/71 xã; về chất lượng dân số: Tầm soát trước sinh 43%/35% đạt 122,8% so với kế hoạch năm và tầm soát sơ sinh 55%/50% đạt 110% so với kế hoạch năm; phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; sống tại vùng nhiễm chất độc dioxin, vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh), tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) là 262 bà mẹ, tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) là 852 trẻ; cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn mà thôn phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động đối tượng tham gia thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh 95% cộng tác viên; xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế đạt 15,4% (11/71 xã), 78% người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ; việc duy trì câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, văn hóa, giải trí của người cao tuổi tại cộng đồng còn hạn chế, thời gian sắp tới cần mở rộng các loại hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và các nội dung phù hợp khác.

Cho đến nay, tỉnh Đắk Nông chưa có văn bản quy định chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số mà chỉ áp dụng khen thưởng theo Luật thi đua khen thưởng. Do đó thiếu cơ sở pháp lý để vận dụng khen thưởng, khuyến khích hỗ trợ bằng tiền cho đối tượng làm tốt công tác dân số. Vì thế, nhằm có cơ sở pháp lý để kịp thời chi khuyến khích, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương, đồng thời tạo động lực để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình phát triển bền vững là chủ trương toàn diện, đồng bộ các 3 vấn đề cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số theo Quyết định số 588/QĐ- TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Chương trình đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nghị quyết số 21 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã xác định 8 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó mục tiêu thứ nhất là "Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, qui mô dân số 104 triệu người". Thủ tướng Chính phủ đã ban hành phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Tổng tỷ suất sinh (TFR) là số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 13 năm qua, Việt Nam duy trì TFR dưới 2,1 con - đạt mức sinh thay thế. Chiến lược đề ra 8 mục tiêu cần đạt vào năm 2030, trong đó có việc duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng; bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số có dưới 10 nghìn người, đặc biệt là những dân tộc thiểu số rất ít người có nguy cơ suy giảm giống nòi.

Tại tỉnh Đắk Nông, việc thực hiện quy định khuyến khích, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương, góp phần làm cơ sở quan trọng để thực hiện được các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch phát triền kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông; đồng thời phấn đấu giảm mức sinh cao để tỉnh Đắk Nông không thuộc tỉnh có mức sinh cao.

Với các lý do nêu trên, thì việc kịp thời ban hành Nghị quyết quy định khuyến khích, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của tỉnh Đắk Nông là rất cần thiết.

**2. Mục tiêu xây dựng quy định**

**2.1. Mục tiêu tổng thể**

Quy định chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số của tỉnh Đắk Nông.

**2.2. Mục tiêu cụ thể**

Thông qua quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương, góp phần làm cơ sở quan trọng để thực hiện được các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch phát triền kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông; đồng thời phấn đấu giảm mức sinh cao để tỉnh Đắk Nông không thuộc tỉnh có mức sinh cao.

Thông qua quy định khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã xác định 8 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó mục tiêu thứ nhất là "Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, qui mô dân số 104 triệu người". Thủ tướng Chính phủ đã ban hành phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Quy định chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương nhằm tiếp tục duy trì xu thế giảm sinh tiến tới đạt mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số. Đưa công tác dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

**II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUY ĐỊNH**

**1. Chính sách 1:**  Quy định chính sách khuyến khích để đạt mức sinh thay thế đối với tỉnh Đắk Nông thuộc vùng mức sinh cao theo Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030.

1.1. Xác định vấn đề bất cập

Trong những năm qua, nhìn chung công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong của bà mẹ và trẻ em giảm dần, dịch vụ dân số được mở rộng, cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực. Tuy nhiên, chính sách giảm sinh chỉ thực hiện tốt ở vùng thành thị và những nơi có điều kiện kinh tế phát triển; đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế khó khăn, mức sinh vẫn còn cao, nhiều gia đình sinh con thứ 3, thứ 4 trở lên. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh chung toàn tình còn cao (tính đến hết năm 2019 là 108,4 bé trai/100 bé gái), trong đó ở vùng thành thị là 125 bé trai/100 bé gái, vùng nông thôn (105,8 bé trai/100 bé gái), năm 2021 là 108,1 bé trai/100 bé gái. Bên cạnh đó trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, người dân sinh sống chủ yếu làm nông lâm nghiệp, năng suất lao động thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao 10,52%, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (còn 31,59%), còn 02 huyện có hộ nghèo trên 30% (huyện Tuy Đức, Đắk Glong) cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Về mức sinh Đắk Nông là tỉnh có mức sinh cao (số con trung bình của một phụ nữ 2,68 con/phụ nữ), chưa đạt mức sinh thay thế, xếp thứ 57/63 tỉnh, thành phố về mức sinh (toàn quốc 2,09 con/phụ nữ).

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Ban hành chính sách nhằm khuyến khích, động viên, hỗ trợ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân số để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân số của tỉnh, nhất là cộng tác viên, những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hướng tới đạt mức sinh thay thế đến năm 2030.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1: Ban hành chính sách khuyến khích để đạt mức sinh thay thế đối với tỉnh Đắk Nông thuộc vùng mức sinh cao theo Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030.

Giải pháp 2: Không ban hành chính sách khuyến khích để đạt mức sinh thay thế đối với tỉnh Đắk Nông thuộc vùng mức sinh cao theo Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Thay vào đó là vẫn thực như hiện nay, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quy định và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động đối với xã hội:

Chính sách được ban hành sẽ khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ kịp thời nhằm động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, là động lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đẩy nhanh quá trình giảm sinh, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình cũng như phát triển kinh tế chung của toàn tỉnh.

Đắk Nông là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 32%, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ người đồng bào thường sinh đông con, nếu chính sách được thông qua thì người đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp cam kết không sinh con thứ 3 sẽ tạo động lực, dư luận tốt đối với cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với chính sách tuyên truyền vận động thường xuyên sẽ đạt được mục tiêu giảm sinh.

Trên cơ sở đó ước tính nếu giải pháp 1 chính sách khuyến khích được thông qua thì Đắk Nông sẽ sớm thực hiện đạt mục tiêu giảm sinh, số con trung bình trên một phụ nữ đạt 2,1 con (đạt mức sinh thay thế) trước năm 2030.

- Tác động về giới:

Căn cứ với số lượng dự kiến khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho phụ nữ trong độ tuổi sinh, đẻ khi thực hiện tốt chính sách dân số.

Chính sách này chủ yếu quan tâm đến phụ nữ, hiện cán bộ làm công tác dân số trên 85% là nữ, phụ nữ có thiên chức làm mẹ, sinh con, vì vậy chính sách này ban hành góp phần bảo vệ phụ nữ, đặc biệt phụ nữ người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật

Việc ban hành chính sách phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước, phù hợp với quy định hiện hành và theo Thông tư số 01/2021/TT-BYT về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

- Tác động đối với kinh tế, ngân sách địa phương

Tổng số tập thể, cá nhân được chính sách hỗ trợ và kinh phí tổng số toàn bộ chính sách trong Nghị quyết từ năm 2023-2030 chi ngân sách của nhà nước là 7.799.182.000 đồng/8 năm (Bảy tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu một trăm tám mươi hai ngàn đồng). Trong đó đối với chính sách 1 dự kiến khoảng 5.184.078.000 đồng/8 năm, kinh phí này đối với tỉnh khó khăn về kinh phí là phù hợp và xứng đáng với mục tiêu chính sách này đề ra.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Từ sự phân tích và xác định vấn đề tích cực, hạn chế và mục tiêu đề ra nêu trên cho thấy việc ban hành chính sách khuyến khích để đạt mức sinh thay thế đối với tỉnh Đắk Nông theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT Ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành công tác khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số là rất cần thiết, nên lựa chọn giải pháp 1. Nếu lựa chọn giải pháp 2 tức không ban hành chính sách khuyến khích này thì không tạo được tính đột phá, tính khuyến khích động viên kịp thời, thì việc đạt được các chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình rất khó khăn và khó thực hiện đạt được mục tiêu Đắk Nông không còn ở mức sinh cao ở năm 2030.

**2. Chính sách 2:** Quy định một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

2.1. Xác định vấn đề bất cập

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2009, tỉ số giới tính khi sinh (TSGTKS) tỉnh Đắk Nông là 102,2; tỉnh Đắk Lắk là 104, tại khu vực Tây Nguyên vân trong giới hạn cho phép. Nhưng sau 10 năm theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019, TSGTKS tại tỉnh Đắk Nông là 108,4; tỉnh Đắk Lắk là 110,0; tỉnh Lâm Đồng 115,8, chung trong khu vực Tây Nguyên là 108,6, cả nước mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) từ năm 2006, tuy nhiên Đắk Nông chính thức MCBGTKS từ năm 2019.

Tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 là 108,4 bé trai/100 bé gái. Trong đó khu vực thành thị là 125,0 bé trai/100 bé gái; khu vực nông thôn là 105,8 bé trai/100 bé gái, năm 2021 là 108,1 bé trai/100 bé gái. Như vậy tỉnh Đắk Nông đã mất cân bằng giới tính khi sinh. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh chỉ xảy ra ở khu vực thành thị với tỷ lệ rất cao, khu vực nông thôn vẫn ở trong giới hạn bình thường (dưới 107 bé trai/100 bé gái).

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm tới tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương. Toàn tỉnh chưa có mô hình, các hoạt động chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao vị thế người phụ nữ trong cộng đồng.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Ban hành chính sách nhằm tạo điều kiện khuyến khích, động viên, hỗ trợ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân số, hỗ trợ phụ nữ là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi sinh đẻ, hộ gia đình sinh con một bề, kịp thời góp phần làm cơ sở để Đắk Nông kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1: Ban hành chính sách khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT Ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành công tác khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Giải pháp 2: Không ban hành chính sách khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Thay vào đó là vẫn thực như hiện nay, tăng cường công tác chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, huy động thêm nguồn nhân lực y tế và thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt hơn.

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quy định và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động đối với xã hội:

Mất cân bằng giới tính khi sinh tác động mạnh mẽ đến cấu trúc dân số Việt Nam cũng như dân số của tỉnh nhà trong tương lai, dẫn đến hậu quả thừa nam, thiếu nữ trong xã hội. Các hệ lụy nghiêm trọng ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới và có thể biến đổi xã hội theo hướng tiêu cực như: gia tăng áp lực buộc phải kết hôn sớm, nhu cầu mua bán, xâm hại tình dục tăng và mạng lưới mua bán phụ nữ có thể mở rộng do sự mất cân bằng này. Vì vậy chính sách được ban hành sẽ khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ kịp thời nhằm động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, là động lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đẩy nhanh quá trình giảm mất cân bằng giới tính khi sinh của toàn tỉnh.

Đây cũng là động lực để các đối tượng phấn đấu và có cam kết thực hiện lâu dài để đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

- Tác động về giới:

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay là tình trạng thiếu hụt trẻ em gái, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nữ ở tất cả các nhóm tuổi trong tương lai. Cấu trúc dân số trong những thập kỷ tới sẽ mang dấu ấn của việc lựa chon giới tính hiện tại. Nam giới trẻ tuổi sẽ bị dư thừa so với nữ giới đang giảm dần trong cùng một thế hệ.

Từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỉ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỉ số này lại mức cân bằng tự nhiên càng sớm càng tốt là yêu cầu vô cùng cấp bách. Điều đó đòi hỏi cần có một hệ thống các giải pháp đồng bộ, quyết liệt ngay từ bây giờ, đồng thời cần sự chung tay vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị cũng là yêu cầu cấp thiết.

Căn cứ với số lượng dự kiến hỗ trợ, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền đối với tập thể, cá nhân cam kết thực hiện nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho phụ nữ trong độ tuổi sinh, đẻ khi thực hiện tốt chính sách này.

Chính sách này chủ yếu quan tâm đến phụ nữ, hiện cán bộ làm công tác dân số trên 85% là nữ, phụ nữ có thiên chức làm mẹ, sinh con, vì vậy chính sách này ban hành góp phần bảo vệ phụ nữ, đặc biệt phụ nữ người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật

Việc ban hành chính sách khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh phù hợp với thực tiễn tình hình cần thiết của địa phương và phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước, phù hợp với quy định hiện hành và theo Thông tư số 01/2021/TT-BYT về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

- Tác động đối với kinh tế, ngân sách địa phương

Tổng số tập thể, cá nhân được chính sách hỗ trợ và kinh phí tổng số toàn bộ chính sách trong Nghị quyết từ năm 2023-2030 chi ngân sách của nhà nước là 7.799.182.000đ đồng/8 năm (Bảy tỉ bảy trăm chín mươi chín triệu một trăm tám mươi hai ngàn đồng). Trong đó đối với chính sách 2 dự kiến khoảng 1.407.162.000 đồng/8 năm, kinh phí này đối với tỉnh khó khăn về kinh phí là phù hợp và xứng đáng với mục tiêu chính sách này đề ra là kiểm soát được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Từ sự phân tích và xác định vấn đề tích cực, hạn chế và mục tiêu đề ra nêu trên cho thấy việc ban hành chính sách kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đối với tỉnh Đắk Nông theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT Ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành công tác khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số là rất cần thiết, nên lựa chọn giải pháp 1. Nếu lựa chọn giải pháp 2 tức không ban hành chính sách khuyến khích này, thay vào đó là tăng cường các biện pháp chỉ đạo, huy động nguồn lực để thực hiện đạt mục tiêu trên đề ra thì tính khả thi sẽ không cao, không tạo được tính đột phá, tính khuyến khích động viên kịp thời, thì việc đạt được các chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình là rất khó khăn và khó thực hiện đạt được mục tiêu kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đối với tỉnh Đắk Nông.

**3. Chính sách 3:** Quy định một số nội dung khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số.

3.1. Xác định vấn đề bất cập

Dân số là yếu tố quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là sự nghiệp chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Trong thời gian qua, nhằm ổn định quy mô dân số, cơ cấu dân số hợp lý, các chính sách dân số của nước ta với các quan điểm và hệ thống giải pháp đồng bộ thực hiện mục tiêu nhất quán là giảm mức sinh, giảm tỉ lệ sinh, giảm tỉ lệ gia tăng dân số, giảm sứ ép của dân số đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, tỉnh Đắk Nông đã đạt được những thành tựu qua trọng trong thực hiện Dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, hiện nay Đắk Nông là tỉnh có mức sinh cao (Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm ngày 01/4/2019, số con trung bình của một phụ nữ tỉnh Đắk Nông là 2,68 con/phụ nữ) điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn. Mức sinh cao sẽ tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục…

Tuổi thọ trung bình năm 2019 đạt 70,0 tuổi, thấp hơn so với toàn quốc (73,6 tuổi).

Công tác truyền thông, giáo dụcvề dân số ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, giao thông kém phát triển nên việc đi lại để tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

 Việc cung cấp tài liệu truyền thông, phương tiện tránh thai cho các đối tượng tại khu vực này chưa được đáp ứng kịp thời.

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Ban hành chính sách nhằm tạo điều kiện khuyến khích, động viên, hỗ trợ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân số, hỗ trợ phụ nữ là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi sinh đẻ, hộ gia đình sinh con một bề và góp phần nâng cao chất lượng dân số tỉnh Đắk Nông.

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1: Ban hành chính sách khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT Ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành công tác khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số nhằm thực hiện tốt công tác tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Giải pháp 2: Không ban hành chính sách khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT Ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành công tác khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Thay vào đó duy trì như hiện nay, tăng cường công tác chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục hoặc huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác nếu có.

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động đối với xã hội:

Dịch vụ tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh của phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh còn rất hạn chế, chưa được phổ biến. Đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ phát hiện sớm bệnh tật cao hơn người kinh do phong tục tập quán lạc hậu thiếu hiểu biết về chăm sóc y tế, một số bệnh tật do kết hôn cận huyết thống như bệnh tan máu bẩm sinh… do đó nhà nước cần có chính sách miễn phí cho đối tượng này khi thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh là cần thết.

Nâng cao ý thức thực thi pháp luật về hôn nhân nhằm giảm tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương đối với các trường hợp tảo hôn, kết hôn cận huyết thống còn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết nên việc xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Tăng tỷ lệ khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh sẽ giảm tỷ lệ dân số bệnh tật trong tương lai để sinh ra những người con khỏe mạnh, giảm gánh nặng chăm sóc ý tế cho gia đình và xã hội góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tác động về giới:

Căn cứ với số lượng dự kiến hỗ trợ, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền đối với tập thể, cá nhân cam kết thực hiện nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho phụ nữ trong độ tuổi sinh, đẻ khi thực hiện tốt chính sách này.

Chính sách này chủ yếu quan tâm đến phụ nữ, hiện cán bộ làm công tác dân số trên 85% là nữ, phụ nữ có thiên chức làm mẹ, sinh con, vì vậy chính sách này ban hành góp phần bảo vệ phụ nữ, đặc biệt phụ nữ người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật

Việc ban hành khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước, phù hợp với quy định hiện hành và theo Thông tư số 01/2021/TT-BYT về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và phù hợp với tình hình địa phương, là cơ chế chính sách hợp pháp để hỗ trợ: Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; sống tại vùng nhiễm chất độc dioxin, vùng núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh), tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) và hỗ trợ khám miễn phí tại cơ sở y tế công lập (theo giá dịch vụ hiện hành) và chính sách khuyến khích chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Tác động đối với kinh tế, ngân sách địa phương

Tổng số tập thể, cá nhân được chính sách hỗ trợ và kinh phí tổng số toàn bộ chính sách 1 quy định trong Nghị quyết từ năm 2023-2030 chi ngân sách của nhà nước là 7.799.182.000đ đồng/8 năm (Bảy tỉ, bảy trăm chín mươi chín triệu một trăm tám mươi hai ngàn đồng). Trong đó đối với chính sách 3 dự kiến khoảng 1.207.942.000 đồng/8 năm, kinh phí này đối với tỉnh khó khăn về kinh phí là phù hợp và xứng đáng với mục tiêu chính sách này đề ra là nâng cao chất lượng dân số.

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Từ sự phân tích và xác định vấn đề tích cực, hạn chế và mục tiêu đề ra nêu trên cho thấy việc ban hành chính sách nâng cao chất lượng dân số đối với tỉnh Đắk Nông theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT Ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành công tác khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số là rất cần thiết, nên lựa chọn giải pháp 1. Nếu lựa chọn giải pháp 2 tức không ban hành chính sách khuyến khích này, thay vào đó là tăng cường các biện pháp chỉ đạo, huy động nguồn lực để thực hiện đạt mục tiêu trên đề ra thì tính khả thi sẽ không cao, việc nâng cao chất lượng dân số tỉnh Đắk Nông không có bước tiến bộ mới, không tạo được tính đột phá, tính khuyến khích động viên kịp thời, thì việc đạt được các chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình là rất khó khăn và khó thực hiện đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng dân số đối với tỉnh Đắk Nông.

**III. NỘI DUNG QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Đối tượng áp dụng

a) Thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố (gọi chung là thôn); xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thực hiện mô hình sinh đủ 02 con.

b) Phụ nữ, trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số.

c) Cộng tác viên dân số của thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

d) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong thực hiện chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Đắk nông.

**Điều 2.** **Nguyên tác hỗ trợ**

a) Đảm bảo công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ, khen thưởng và kết quả thực hiện.

b) Đảm bảo việc chủ động, tự nguyện, bình đẳng của mỗi cá nhân, gia đình trong việc kiểm soát sinh sản và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số. Kết hợp giữa quyền và lợi ích của cá nhân, gia đình với lợi ích của cộng đồng và toàn xã hội.

c) Ngoài chế độ khen thưởng, hỗ trợ tại Nghị quyết này, đối tượng còn được hỗ trợ theo quy định hiện hành. Các nội dung khuyến khích, khen thưởng tại Nghị quyết này, nếu có văn bản khác của cấp có thẩm quyền cùng điều chỉnh thì đối tượng hỗ trợ chỉ được hưởng mức cao nhất của một trong các chế độ khuyến khích, khen thưởng hiện hành.

**Điều 3. Một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông**

1. Quy định chính sách khen thưởng để đạt mức sinh thay thế tại tỉnh Đắk Nông thuộc vùng mức sinh cao

1.1. Chính sách khen thưởng đối với tập thể

a) Giấy khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: Thôn đạt 03 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên tính từ năm 2023 được đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tặng giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng. Ngoài ra, được Ủy ban nhân dân cấp xã thưởng thêm số tiền là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/thôn, buôn, bon, tổ dân phố.

b) Giấy khen Ủy ban nhân dân cấp huyện: Thôn đạt 05 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên tính từ năm 2023 được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng. Ngoài ra, được Ủy ban nhân dân cấp huyện thưởng thêm số tiền là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)/ thôn, buôn, bon, tổ dân phố.

c) Giấy khen Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân huyện): Xã đạt 03 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên tính từ năm 2023 được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng. Ngoài ra, được Ủy ban nhân dân cấp huyện thưởng thêm số tiền là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)/xã, phường, thị trấn.

d) Giấy khen Ủy ban nhân dân cấp huyện: Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ đạt 01 năm không có người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng. Ngoài ra, được Ủy ban nhân dân cấp huyện thưởng thêm số tiền là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)/xã, phường, thị trấn.

e) Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh: Xã đạt 05 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng bằng khen kèm tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng. Ngoài ra, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thưởng thêm số tiền là 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng)/xã, phường, thị trấn.

1.2 Chính sách khen thưởng đối với cá nhân

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện hỗ trợ: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là người dân tộc thiểu số chỉ sinh 2 con và tự nguyện cam kết sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy tránh thai) đề nghị của UBND huyện hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/trường hợp (trừ các đối tượng theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số).

b) Giấy khen Giám đốc Sở Y tế: Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 02 (hai) con, tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng.

2. Một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

2.1. Chính sách khen thưởng đối với tập thể

Giấy khen Ủy ban nhân dân cấp huyện: Xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng.

2.2. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với cá nhân

Cặp vợ chồng có 02 (hai) con một bề là gái (không vi phạm chính sách dân số) tính từ khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, cam kết không sinh thêm con, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tặng Giấy khen một lần kèm tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng.

3. Một số nội dung quy định chính sách, khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số

3.1. Chính sách khuyến khích tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh

a) Chính sách hỗ trợ: Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; sống tại vùng nhiễm chất độc dioxin, vùng núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh), tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) và hỗ trợ khám miễn phí tại cơ sở y tế công lập (theo giá dịch vụ hiện hành).

b) Chính sách khen thưởng: Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen cho Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn mà thôn phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động đối tượng tham gia thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 800.000 đồng/cộng tác viên.

3.2. Chính sách khuyến khích chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

a) Chính sách khuyến khích đối với tập thể

Giấy khen Ủy ban nhân dân cấp huyện: Xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ được đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen một lần kèm theo tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng.

UBND cấp huyện, cấp xã khuyến khích hỗ trợ: Căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, địa phương lựa chọn, quyết định khuyến khích, hỗ trợ để phát triển các loại hình câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, văn hóa, giải trí của người cao tuổi tại cộng đồng; mở rộng các loại hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và các nội dung phù hợp khác. Hình thức khuyến khích do Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã quyết định mức chi phù hợp với thực tế địa phương.

b) Chính sách khen thưởng đối với cá nhân

Giấy khen Giám đốc Sở Y tế: Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn mà thôn phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế kèm theo tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng.

**IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ**

Xây dựng Quyết định quy định về khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kinh phí dự kiến như sau:

Tổng số tiền dự kiến trong giai đoạn 2023-2030: 7.799.182.000 đồng/8 năm.

*(Bảy tỉ bảy trăm chín mươi chín triệu một trăm tám mươi hai ngàn đồng)*

Hàng năm ngân sách nhà nước cấp tỉnh cấp kinh phí thực hiện cho các cơ quan, đơn vị chi trả.

**V. Ý KIẾN THAM VẤN**

Các hình thức lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động: Dự thảo báo cáo đánh giá tác động cùng với các hồ sơ đề nghị thông qua Nghị quyết.

Lấy ý kiến đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp.

Tổng hợp lấy ý kiến các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân thông qua ý kiến phản ảnh bằng văn bản và ý kiến phản ảnh tại Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử ngành y tế Đắk Nông, cụ thể Sở Y tế lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và ý kiến của các Sở, ban ngành, UBND huyện, xã, ý kiến chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy... Sau đó Sở Y tế tiếp thu, giải trình báo cáo và xin ý kiến thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

**VI. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ**

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết sau khi thông qua ban hành.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thi hành chính sách. Đồng thời, tổng hợp, theo dõi, đánh giá hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;- CT, PCT UBND tỉnh;- CVP, PCVP;- Các Sở, Ban Ngành;- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;- UBND huyện, thành phố;- UBND các xã, phường, thị trấn;- Lưu: VT, KGVX | **CHỦ TỊCH** |