SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Số: 122/BC-TTYT Bảo Lâm, ngày 21 tháng 7 năm 2020*

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TRẠM Y TẾ**

**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

*Thực hiện Quyết định số 5924/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của Trạm y tế.*

*Thực hiện Công văn số 408/SYT-NVY ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Quyết định 5924/QĐ-BYT về việc ban hành bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã.*

Trung tâm Y tế Bảo Lâm đã chỉ đạo các Trạm Y tế tự khảo sát đánh giá hoạt động của đơn vị theo mẫu bảng kiểm mới.

**1. Kết quả khảo sát đợt 1 ngày 31/03/2020:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | L.Lâm | L.Quảng | L.Thành | L.Nam | L.Đức | L.Ngãi | L.Bảo | L.Thắng | L.Bắc | L.Phú | L.Tân | L.An | B'Lá | T.Lạc |
| 1 | A. Chỉ số hoạt động chuyên môn y tế | 57.9 | 51.5 | 64.3 | 60.4 | 57.8 | 45.1 | 59.6 | 41.9 | 55.9 | 47.9 | 47.1 | 56.8 | 43.4 | 53.4 |
| 2 | B. Chỉ số hoạt động chuyên môn dân số | 10.8 | 13.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 12.3 | 9.3 | 12.8 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 14.0 |
| 3 | C. Các chỉ số nhân lực, hạ tầng, TTB, tài chính, BHYT | 11.2 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 10.3 | 12.0 | 11.2 | 7.3 | 12.8 | 12.1 | 10.4 | 10.8 | 12.3 | 11.9 |
|  | Tổng điểm | 79.9 | 16.8 | 88.3 | 84.6 | 81.6 | 69.6 | 83.1 | 58.5 | 81.5 | 71.5 | 67.0 | 77.1 | 65.2 | 79.3 |

**Điểm trung bình: 76 điểm**

**2. Kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020 của Đoàn kiểm tra TTYT Bảo Lâm:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | L.Lâm | L.Quảng | L.Thành | L.Nam | L.Đức | L.Ngãi | L.Bảo | L.Thắng | L.Bắc | L.Phú | L.Tân | L.An | B'Lá | T.Lạc |
| 1 | A. Chỉ số hoạt động chuyên môn y tế | 51.7 | 53.7 | 52.3 | 52.3 | 53.5 | 51.7 | 49.0 | 55.1 | 48.8 | 47.0 | 51.3 | 50.0 | 49.0 | 47.3 |
| 2 | B. Chỉ số hoạt động chuyên môn dân số | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 9.2 | 11.0 | 12.3 | 14.0 | 11.5 | 10.8 | 13.0 | 11.0 | 14.0 |
| 3 | C. Các chỉ số nhân lực, hạ tầng, TTB, tài chính, BHYT | 13.3 | 12.8 | 13.5 | 12.6 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 12.0 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 13.0 | 12.1 | 11.8 |
|  | Tổng điểm | 76.5 | 79.0 | 78.3 | 78.9 | 78.1 | 73.4 | 72.8 | 79.4 | 74.4 | 70.4 | 74.2 | 76 | 72.1 | 73.1 |

**Điểm trung bình: 75.4 điểm**

**\* Nhận xét chung:**

- Các trạm y tế đã quan tâm triển khai các hoạt động nhằm tăng số điểm trong bảng giám sát sau 3 tháng thực hiện. Tuy nhiên cách hiểu từng tiêu chí trong bảng giám sát của từng trạm y tế là khác nhau do đó bảng điểm các đơn vị tự chấm (tháng 3 năm 2020) chưa chính xác và chưa có sự thống nhất giữa các trạm y tế.

- Để có sự thống nhất trong toàn Tỉnh và tránh tình trạng nêu trên kính đề nghị Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể về cách chấm điểm từng tiêu chí trong bảng giám sát.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm 2020 tại tất cả các Trạm y tế, phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế Bảo Lâm theo bảng giám sát do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 5924/QĐ-BYT. Đơn vị kính báo cáo để Sở Y tế được biết và có hướng chỉ đạo.

**Nơi nhận: GIÁM ĐỐC**

- Sở Y tế (Phòng NVY)

- Ban Giám đốc

- Website nội bộ

- Lưu KHNV, VT BS Đỗ Phú Lương