CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

Số: 127 /KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH

Nâng cao vị thứ xếp hạng Chi’ số hiệu quả Quản trị  
và Hành chính công của tỉnh năm 2018

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉP HẠNG CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA TỈNH NĂM 2017

1. Giới thiệu chung:

Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp 240 người dân tại 12 thôn, tô dân phô thuộc 6 xã, phường, thị trấn (gồm: Xã Phong Sơn, thị trấn Phong Điền thuộc huyện Phong Điền; xã Hương Thọ, phường Tứ Hạ thuộc thị xã Hương Trà; phường Vĩnh Ninh và Vỹ Dạ thuộc thành pho Hue) vói hơn 500 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam.

Chỉ số PAPI bao gồm: 6 chỉ số nội dung (gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiêm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công), 22 chỉ số nội dung thành phần và hơn 90 tiêu chí chính.

1. Báo cáo, đánh giá kết quả cụ thể:

Năm 2017, Chỉ số PAPI của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 36,03/60 điểm, xếp vị thứ 37/63 tỉnh/thành phô (tăng lên 5 bậc và tăng 0,69 diêm so với năm 2016) nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp của cả nước và thấp nhất trong khu vực bắc miền Trung.

Có 5/6 chỉ số nội dung (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công) nằm trong nhóm diêm trung bình thâp của cả nước; chỉ có chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ công” nằm trong nhóm điểm trung bình cao nhất của cả nước. Cụ thể như sau:

1. Chỉ số nội dung “Tham gia của nguôi dân ỏ’ cấp cơ sỏ”:

Đạt 5,18/10 điểm, xếp vị thứ 46/63 tỉnh/thành phố (tăng 0,08 điểm giảm ỉ bậc so vói năm 2016) điếm trung bình toàn quốc là 5,34 (trong đỏ, cao nhất là tỉnh Hà Tĩnh với 6,41 điếm và thấp nhất là tỉnh Bình Dương với 4,33 điểm). Chí số nội dung này có 4 chỉ số nội dung thành phần, gồm:

* 1. Tri thức công dân về tham gia bầu cử: Đạt 1,0/2,5 điểm (năm 2016 là 1,13 điếm). Hiệu quả của các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, phố biến tới người dân về bầu cử vẫn còn hạn chế.
  2. Cơ hội tham gia bầu cử: Đạt 1,73/2,5 điểm (năm 2016 là 1,77 điểm). Các cấp chính quyền cơ sở vẫn chưa tích cực trong việc hồ trợ, đôn đốc ngườidân thực hiện quyền tham gia bầu cử (đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cap và Trưởng thôn/Tố trưởng Tổ dân phổ).
  3. Chất lượng bầu cử và tham gia bầu cử: Đạt 1,62/2,5 điểm (tăng 0 2 điềm so với năm 2016), phản ánh chất lượng bầu cử, việc tham gia bầu cử và cách thức tổ chức buổi bầu cử Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố đảm bảo chất lưcmg hon trước.
  4. Tham gia quyết định về công trình công cộng: Đạt 0,82/2,5 điểm (tăng hon năm 2016 là 0,05); điểm tương đối thấp mặc dù các cấp chính quyền cơ sở phân nào có đây mạnh vai trò giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trên phạm vi toàn quốc, tỉ lệ người dân cho biết các dự án xây mới, tu sửa công trình công cộng ỏ' địa phương có sự tham gia của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tăng từ 21% năm 2016 lên 34% năm 2017. Tuy nhiên, tỉ lệ người đã đóng góp cho dự án có cơ hội đóng góp ý kiến trong quá trình lập kế hoạch xây mới/tu sửa công trình giảm từ 36% năm 2016 xuống 33% năm 2017.

1. Chỉ số nội dung “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định”:

Đạt 5,5/10 điểm; xếp vị thử 46/63 tỉnh/thành phố (tăng 0,36 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2016)', Trong đó, cao nhất là tỉnh Quảng Bình với 6,47 điểm và thấp nhất là tỉnh Sóc Trăng với 4,99 điểm). Chỉ số nội dung này có 3 chỉ số nội dung thành phần, gồm:

* 1. Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo: Đạt 2,22/3,3 điểm (tăng hơn năm 2016 là 0,06 điếm), thể hiện việc bình xét, công bố danh sách hộ nghèo ở các địa phương trên địa bàn tỉnh được thực hiện có công khai, minh bạch hơn năm 2016.
  2. Công khai, minh bạch ngân sách cấp xã: Đạt 1,50/3,3 điểm (năm 2016 được 1,54/3,3 điểm), cấp chính quyền cơ sở phần 'nào chưa thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong thu chi ngân sách cấp xã, cũng như tính chính xác của thông tin về thu chi ngân sách đã được công bố.
  3. Công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất/giá đất: Đạt 1,78/3,4 điểm (tăng hơn năm 2016 là 0,34 điểm), thể hiện chính quyền cấp huyện và cấp xã có chuyên biến và chủ động hơn trong việc công khai, minh bạch kế hoạch quy hoạch sử dụng đất/giá đất và khung giá đền bù thu hồi đất, nên điểm tại nội dung này của tỉnh có tăng lên.

1. Chỉ sổ nội dung “Trách nhiệm giải trình vói ngưòi dân”:

Đạt 4,74/10 điểm, xếp vị thứ 46/63 tỉnh/thành phố (giảm 0,5 điểm và giảm 20 bậc so với năm 2016). Điểm trung bình toàn quốc là 5,03 (trong đó, cao nhất là tỉnh Nam Định với 6,25 điếm và thấp nhất là tỉnh Lai Châu với 4,10 điểm). Chỉ số nội dung này có 3 chỉ số nội dung thành phần, gồm:

* 1. Tương tác với các cấp chính quyền: Đạt 2,23/3,3 điểm (tăng hon năm 2016 là 0,15 điểm), thể hiện việc giải trình, tiếp xúc và tương tác với người dân của cán bộ, công chức ở các cấp chính quyền địa phương có chiều hướng gắn bó, gần gũi với người dân hơn so với năm 2016.
  2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngưòi dân: Đạt điểm rất thấp 1,32/3,3 điểm (năm 2016 đạt 2,07/3,3 điếm, giảm 0,75 điểm). Chính quyền địa phương chưa tích cực, chủ động trong việc giải trình, phúc đáp các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Chính quyền địa phương phải ghi nhận, tiếp thu đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền của người dân.
  3. Hiệu quả Ban Thanh tra nhân dân: Đạt 1,19/3,4 điểm (tăng hon năm 2016 là 0,1 điểm), thể hiện Ban Thanh tra nhân dân hoạt động phần nào có hiệu quả hơn năm 2016. Tuy nhiên, 1,19/3,3 điểm vẫn còn quá thấp, chứng tỏ chưa thực hiện tốt chức năng giám sát (như việc thực hiện chỉnh sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở).

1. Chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”:

Đạt 6,21/10 điểm, xếp vị thứ 37/63 tỉnh/thành phố (tăng 6 bậc và tăng 0,6 điểm so với năm 2016). Điểm trung bình toàn quốc là 6,15; trong đó, cao nhất là tỉnh Long An với 7,23 điểm và thấp nhất là thành phố Hải Phòng với 4,36 điểm. Nội dung này, có 4 chỉ số nội dung thành phần, gồm:

* 1. Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền: Đạt 1,60/2,5 điểm (so với năm 2016 có tăng 0,29 điểm), chứng tỏ tỷ lệ cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu trên địa bàn tỉnh có giảm nhưng không nhiều, trong đó chủ yêu là việc dùng công quỵ vào mục đích riêng, người dân phải chi thêm tiền để được giấy CNQSD đất, cấp phép xây dựng,...
  2. Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công: Đạt 1,89/2,5 điểm. Mặc dù có tăng 0,11 điểm so với năm 2016; tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công (ở các dịch vụ y tế công và giảo dục tiểu học công lập), vẫn còn xảy ra tình trạng: Ngưòá dân vẫn phải chi trả ngoài quy định lchi sử dụng dịch vụ bệnh viện tuyến huyện và vẫn còn hiện tượng tiêu cực ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.
  3. Công bằng trong tuyển dụng vào khu vực công: Đạt 1,10/2,5 điểm, tăng 0,34 điểm so với năm 2016 nhưng điểm đạt được vẫn còn thấp, thể hiện các cấp chính quyền vẫn chưa đảm bảo công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công và đơn vị cung ứng dịch vụ công.
  4. Quyêt tâm chống tham nhũng: Được 1,62/2,5 điếm (giảm 0,14 điểm so với năm 2016), kết quả này cho thấy: Những nồ lực kiếm soát, quyết tâm chống tham nhũng của tỉnh đến nay vẫn chưa đem lại nhiều kết quả như mong đọi. Trên phạm vi toàn quốc trong khu vực công, hiện tượng “vị thân” khi tuyền dụng ngày càng nhiều, hiện tưọng “vòi vĩnh” ngày càng pho biến.

1. Chỉ số nội dung “Thủ tục hành chính công”:

Đạt 7,08/10 điểm, xếp vị thứ 37/63 tỉnh/thành phố (so với năm 2016 có tăng 0,33 điểm và tăng 24 bậc). Điểm trung bình toàn quốc là 7,16; trong đó, cao nhất là tỉnh Ben Tre với 7,69 điểm và thấp nhất là tỉnh Cao Bằng với 6,78 điểm. Chỉ số nội dung này có 4 chỉ số nội dung thành phần, gồm:

* 1. Dịch vụ chứng thực, xác nhận: Đạt 1,82/2,5 điếm (tăng hon năm 2016 là 0,06 điểm)-, tuy nhiên, chất lượng dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính

3

quyền cấp huyện, cấp xã vẫn còn chưa cao; chưa rõ ràng, công khai (về thủ tục cân làm, mức phí), thái độ tiếp dân, mức độ thạo việc của công chức chưa cao.

* 1. Dịch vụ cấp phép xây dựng: Đạt 1,72/2,5 điểm (tăng 0,09 điểm so với năm 2016), tuy nhiên việc cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh cho hô dân chưa đảm bảo thực hiện tốt và đúng theo quy định.
  2. Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD đất): Đạt 1,66/2,5 điếm (tăng 0,22 điểm so với năm 2016), thể hiện chất lượng cung cấp các dịch vụ và thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy CNQSD đất cho cá nhân và hộ gia đỉnh có chiều hướng tốt hơn.
  3. Dịch vụ Thủ tục hành chính ở cấp xã: Đạt 1,88/2,5 điểm (năm 2016 đạt 1,92/2,5 điểm), thể hiện chất lượng, mức độ hiệu quả trong việc cung ứng dịch vụ thủ tục hành chính của ƯBND cấp xã vẫn chưa cao, nhất là chất lượng dịch vụ xử lý các thủ tục liên quan đến cá nhân hoặc hộ gia đình.

1. Chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ công”:

Đạt 7,32/10 điểm, xếp vị thứ 14/63 tỉnh/thành phố (giảm 0,17 điểm và giảm 4 bậc so vói năm 2016), nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao nhất của cả nước. Điểm trung bình toàn quốc là 7,14, trong đó: cao nhất là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 7,83 điểm và thấp nhất là tỉnh Cà Mau với 6,28 điểm. Chỉ số nội dung này có 4 chỉ số nội dung thành phần, gồm:

* 1. Dịch vụ Y tế công lập: Đạt 1,97/2,5 điểm (giảm 0,02 điểm so với năm 2016), thể hiện người sử dụng dịch vụ bệnh viện công lập tuyến cấp huyện có cái nhìn đánh giá tương đối khách quan hơn; tuy nhiên, nội dung này vẫn nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao của cả nước.
  2. Dịch vụ Giáo dục tiểu học công lập: Đạt 1,46/2,5 điểm, giảm 0,1 điểm so với năm 2016, nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất của cả nước, thể hiện chất lượng dịch vụ của trường tiểu học công lập và mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ tiếu học công lập còn hạn chế.
  3. Cơ sở hạ tầng căn bản: Đạt 2,22/2,5 điểm (giảm 0,01 điểm so vói năm 2016), nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất của cả nước, thể hiện chất lượng đường sá và vấn đề thu gom rác thải được người dân đánh giá cao.
  4. An ninh, trật tự khu dân cư: Đạt 1,67/2,5 điểm (giảm 0,05 điểm so với năm 2016), nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao của cả nước, thể hiện mức độ an toàn về an ninh và trật tự khu dân cư tương đối ổn định.

B. KẾ HOẠCII NÂNG CAO VỊ TRÍ XÉP HẠNG CHỈ SỐ PAPI NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIÉP THEO

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

1. Góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ.
2. Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh hàng năm.
3. Nâng cao hon nữa mức độ hài lòng của người dân đối với nền hành chính nói chung, cũng như các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ người dân nói riêng.
4. Muc tiêu cu thể:

• •

Đưa tỉnh Thừa Thiên Huế từ nhóm đạt điểm trung bình thấp của cả nước trở thành tỉnh xếp trong nhóm đạt điểm cao.

II. Nhiêm vu:

• •

1. Sỏ’ Nội vụ:
2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, câp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kêt quả các xã, phường, thị trấn. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chê trong hoạt động tại các Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc tập huấn công tác cải cách hành chính và quy trình tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết TTHC cho công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kêt quả ở câp xã. Chú trọng hơn nữa về kỹ năng tiếp xúc với người dân trong thực thi công vụ và năng lực thừa hành các nhiệm vụ được giao trong xử lý thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công cho ngưò'i dân, thực hiện tốt phương châm “Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn”
4. Chú trọng việc lựa chọn các địa phương để tiến hành điều tra, khảo sát liên quan đến các nội dung đạt điếm thấp như: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân, đê tạo điêu kiện nâng cao vị thứ xêp hạng Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2018
5. Sở Giáo dục và Đào tạo:
6. Rà soát lại toàn bộ trường Tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh; báo cáo hiện trạng và tập trung vào 10 tiêu chí sau: Lóp học là nhà kiên cố; nhà vệ sinh sạch sẽ; học sinh có nước uống sạch ỏ' trường; lớp học dưới 36 học sinh; học sinh không phải học ca ba; giáo viên không ưu ái học sinh học thêm; giáo viên có trình độ sư phạm tốt; phụ huynh thường xuyên nhận được phản hồi; nhà trường công khai thu chi với phụ huynh học sinh (Điều lệ Hội cha mẹ học sinh kiểm tra việc thực hiện).
7. Có kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét nhằm cải thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ của trường Tiểu học công lập tại tỉnh trong thò'i gian sắp đến.
8. Sỏ’ Y tế:
9. Rà soát lại toàn bộ hệ thống Bệnh viện công lập tuyến huyện/thị xã/thành phố; báo cáo hiện trạng và to chức hoạt động, tập trung vào 10 tiêu chí sau: Người bệnh không phải nằm chung giường; phòng bệnh có quạt máy; nhà vệ sinh sạch sẽ; cán bộ y tế trực thường xuyên; thái độ phục vụ bệnh nhân tốt; chi phí khám chữa bệnh họp lý; không phải chò' đợi quá lâu; khỏi hẳn bệnh khi xuất viện; bác sĩ không chỉ định điềm mua thuốc; hài lòng với dịch vụ y tế ở bệnh viện.
10. Có kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, nâng cấp hệ thống Bệnh viện công lập tuyến huyện/thị xã/thành phố nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.
11. Sỏ' Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối họp các cơ quan có liên quan tăng cường chỉ đạo và thường xuyên kiêm tra, giám sát việc thực hiện niêm yêt, công khai minh bạch kịp thòi các quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, khung giá đất, các quy định, chính sách liên quan đến đền bù, hỗ trợ, giải tỏa, tái định CU',... để ngu'0'i dân biết, tiếp cận, thực hiện và giám sát thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

1. Sỏ’ Lao động, Thuo'ng binh và Xã hội:

Tăng cường hướng dẫn, kiếm tra việc thực hiện quy trình rà soát, xét duyệt và công khai các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và giải quyết các chế độ chính sách xã hội theo đúng quy trình, thủ tục quy định; đánh giá mức độ tham gia và hưởng lợi của ngu'0'i dân trên địa bàn trong lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

1. Thanh tra tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt trách nhiệm giải trình với người dân. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh; đồng thời công khai rộng rãi kết quả xử lý đối với tô chức, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu, tiêu cực để người dân biết.

1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh:
2. Tiếp tục triến khai thực hiện tốt Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ỏ' xã, phường, thị trấn; thưòng xuyên tuyên truyền, phô biến các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, những quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công... trong cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, nâng cao chất luợng phục vụ nhân dân.
3. Chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã.
4. Thường xuyên kiểm tra, đặc biệt chú trọng kiểm tra đột xuất; tham mưu chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý đối với ƯBND cấp huyện, ƯBND cấp xã.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
6. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công hàng năm của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo rà soát để khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kết quả khảo sát năm 2017.
7. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao hiệu quả thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, gắn với đấy mạnh công khai, lấy ý kiến người dân trong quy trình xét hộ nghèo; công khai, minh bạch các khoản thu, chi ngân sách của xã, phường, thị trấn...
8. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cấp xã và tuyên truyền để người dân biết, giám sát, kiểm tra.
9. ƯBND các xã, phường, thị trấn:
10. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam cùng cấp:

* Thông tin cho ngưòã dân biết được quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử (Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng,..) tại địa phương.
* Thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho người dân biết được hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

1. Định kỳ hàng năm cần phải công bố công khai: Danh sách hộ nghèo (đảm bảo đúng đối tượng); thu, chi ngân sách của đơn vị, địa phương theo đúng quy định; bản đồ quy hoạch, khung giá bồi thường thu hồi đất,... Niêm yết ở những nơi người dân dễ dàng tiếp cận, tránh niêm yết trong trụ sở cơ quan một cách hình thức.
2. Tăng cưòng vai trò giám sát và phản biện xã hội của người dân; tích cực, chủ động trong việc chủ trì hoặc phối họp với các cơ quan, địa phương có liên quan giải trình, phúc đáp các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.
3. Thường xuyên phổ biến, quán triệt cho người dân hiểu rõ về các văn bản: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã/phường/thị trấn; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân,...

đ) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và tích cực hồ trợ, đôn đốc người dân thực hiện quyền tham gia bầu cử tru'0'c khi tổ chức bầu cử các cấp. Đổi mới các biện pháp huy động quyền tham gia bầu cử và ra quyết định của người dân thông qua việc tuân thủ các nguyên tắc bầu cử và quy trình tham vấn người dân và cộng đồng theo quy định cửa pháp luật.

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến người dân như: chứng thực, xác nhận của chính quyền, đất đai, cấp giấy phép xây dựng, các thủ tục hành chính cấp xã...; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khâu hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Thực hiện niêm yết công khai các TTHC đã được UBND

tỉnh công bố tại trụ sở, đơn vị trên Trang thông tin điện tủ' (nếu có) và tại nơi đông người (nhà văn hóa, nhà thờ,...); đa dạng hóa hình thức niêm yết để thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu của cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết các TTHC. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với vói các trường họp trễ hạn hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của CBCCVC để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

1. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
2. Phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân,...;
3. Rà soát và tỉm biện pháp tăng cưcmg hiệu quả của các thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân, trong đó có Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;
4. Định kỳ hàng năm, khi nhận được Ke hoạch điều tra, khảo sát về PAPI phối hợp với Sỏ' Nội vụ để kịp thời nắm bắt đu'Ọ'c thông tin nhằm cung cấp số liệu về đối tưọng cần điều tra, khảo sát cho phù hợp.
5. Tổ chức thực hiện:
6. Các sở, ban ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phó và UBND các xã, phường, thị trấn:
7. Thực hiện và phối họp thực hiện đúng yêu cầu theo nhiệm vụ đã nêu.
8. Báo cáo định kỳ về việc tổng họp theo quy định của tỉnh, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/8 hàng năm, nhằm phục vụ công tác đánh giá Chỉ sổ PAPI chính xác, khách quan.
9. Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan báo cáo tình hình thực hiện Ke hoạch này, để tổng họp, phấn đấu nâng cao vị thử xếp hạng đổi với Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh hàng năm; báo cáo UBNĐ tỉnh xem xét, xử lý những đơn vị, địa phương không thực hiện, hoặc chậm thực hiện những nhiệm vụ đã nêu tại Ke hoạch./.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

\* -V

Phan Ngọc Thọ

Kỷ bời: Uy ban Nhân dán tinh Email:

[ubndtlh@thualhicnhue.gov.vn](mailto:ubndtlh@thualhicnhue.gov.vn) Cơ quan: Tinh Thừa Thiên Huế Thời gian ký: 18.06.2018 09:12:43 +07:00



* TV Tinh ủy;
* Thường trực HĐND tinh;
* CT và các PCTUBND tỉnh;

-ƯBMTTQ Việt Nam tỉnh;

* Các sờ, ban, ngành;
* UBND các huyện, thị xã, thành phố;
* ƯBND các xã, phuủng, thị trấn;
* Lãnh đạo VP và các CV;
* Lưu: VT, CCHC, NV.