
****

**Мазмұны**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Миссиясы мен пайымы | 2 |
| 2. | Ағымдағы жай-күйді талдау | 3 |
| 3. | Түпқараған орталық аудандық ауруханасы стратегиялық бағыттары, қызметінің мақсаттары мен міндеттері және басты нысаналы индикаторлары | 14 |
| 4. | Мемлекеттік органдармен және жергілікті басқару органдарымен сектораралық қарым-қатынас | 25 |
| 5. | Түпқараған орталық аудандық ауруханасы стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі | 31 |
| 6. | Түпқараған орталық аудандық ауруханасы функционалдық мүмкіндіктері | 41 |
| 7. | Болжамды тәуекелдер | 43 |
| 8. | Нормативтік құқықтың актілер мен Мемлекет басшысының тапсырмалары | 44 |
| 9. | Бюджеттік бағдарламалар | 46 |

**Түпқараған орталық аудандық ауруханасы** **миссиясы**

Аудан халқының денсаулығын нығайту, аурудың алдын-алу және сапалы медициналық көмек көрсету.

**Түпқараған орталық аудандық ауруханасы** **пайымы**

Халық мұқтажын қанағаттандыратын және салауатты, бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыруға бағытталған Түпқараған ауданының оңтайлы денсаулық сақтау жүйесін құру.

**2.** **Ағымдағы жай-күйді талдау**

Халық денсаулығының жағдайы мемлекеттің өз азаматтарының алдындағы жауапкершілігінің деңгейін бейнелейтін әлеуметтік интегралдық көрсеткіші болып табылады.

Түпқараған аудан тұрғындарының денсаулығын қорғау бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру шаралары Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған бағдарламасына және Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауының, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын орындау мақсатында дайындалған. Түпқараған аудан денсаулық сақтау ісі Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауын реформалау мен дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес жүргізілуде.

**Түпқараған орталық аудандық ауруханасы миссиясы**

Аудан халқының денсаулығын нығайту, аурудың алдын-алу және сапалы медициналық көмек көрсету.

**Мақсаты**  - салауатты ұрпақ қалыптастыру

**Пайымы:**  
- халықтың денсаулығын қорғау , емдеу қасиеттеріне адал қызмет ету  
- дәрігерлік құпияны сақтау  
- өз міндеттерін жоғары  сапалы орындау  
- науқастарды жоғары кәсіби , ізгілікпен қарау  
- этикалық  шамалардың  бұзылуына жол бермеу  
- бар көмекті аянбай беру  
- Қазақстан медицинасының  асыл дәстүрлерін және жетістіктерін қорғау және жақсарту

Жалпы Түпқараған ауданында негізгі медициналық-демографиялық көрсеткіштер соңғы жылдары оң нәтиже беріп, орта республикалық деңгейден жақсы болып отыр.

**2011-2015 жылдардағы Түпқараған ауданындағы** **демографиялық динамикасы**

Түпқараған аудан тұрғындардың туу көрсеткіші 2011 жылға (29,9) қарағанда 2015 жылы (32,6) өсіп, тұрғындардың өлім көрсеткіші 1 000 тұрғынға 2011 жылға (11,8) қарағанда 2015 жылы (2,9) азайды, бұл тұрғындардың табиғи өсу көрсеткішін 2011 жылға (18,9) қарағанда 2015 жылы (29,7) коэффициентінің өсуіне әкеп соқты.

**2011-2015 жылдардағы Түпқараған ауданының ана және нәресте өлімдері көрсеткіштерінің динамикасы**

**Ана өлімінің** көрсеткіші соңғы 10 жыл ішінде тіркелген жоқ

**Нәресте өлімі** көрсеткіші себебі тірі туу және өлі туу халықаралық критерилерін енгізуге байланысты (1 000 тірі туғанға 2011 жылы 11,8,0%-ден 2015 жылы 6,6%-ге дейін).

Қазақстан Республикасында ана мен нәресте өлімін төмендету Бағдарламасын іске асыру мақсатында Түпқараған ауданда ана мен нәресте өлімін төмендету бойынша Бағдарлама дайындалып, жүзеге асырылуда және ана мен нәресте өлімін төмендету бойынша шұғыл шараларды қолдану үшін аудандық штаб құрылды.

Түпқараған ауданының тұрғындарының ауруға шалдығудың жалпы бейнесінде **әлеуметтік негізделген аурулар** құрайды, олар жыл сайын экономикалық жағдайды төмендетеді және өмір сүру ұзақтығын азайтады. Соның ішінде тұрғындар жие қан айналым, қатерлі ісік аурулары мен туберкулезге шалдығады.

Түпқараған ауданының тұрғындарының қан айналым ауруларына шалдығу көрсеткіші 100 мың тұрғынға 2011 жылы (870,8) – 2015 жылы (737,8). Жалпы өлім жағдайларының құрылымындағы үлес салмақ қан айналым жүйесінің аурулары (ҚАЖА), 2011 жылы 11,6% (55,0) және 2015 жылы 11,1% (32,4).

Ауданда қатерлі ісік ауруларына шалдығу (ҚІА) көрсеткіші 2011 жылы 109,5 құраса, 2015 жылы 125,9 құрады, ал қатерлі ісік ауруларынан өлім жағдайы 2011 жылға (75,8) қарағанда 2015 жылы 53,9 төмендеді. Ауруға шалдығу көрсеткіші тек аурудың өсуіне ғана қарамастан, сонымен қатар тұрғындарға алдын ала тексерістерді өткізу барысында онкологиялық ауруларды анықтау да болып табылады. ҚІА уақытылы және сапалы анықтау мен емдеу индикаторы ҚІА өлім көрсеткіші болып табылады, ол 5 жыл ішінде 1,4 есе төмендеді.

Қолданып жатқан барлық шараларға қарамастан, ауданда, жалпы барлық республикада туберкулез бойынша күрделі эпидемиологиялық жағдай сақталуда. Халықтың елордаға көшіп-қонуына байланысты туберкулезге алғашқы рет шалдығу көрсеткіші артты, 2015 жылы 100 мың тұрғынға 71,9 құрады, бұл көрсеткіш ҚР бойынша (100 мың тұрғынға 66,4) жоғары және 2011 жылғы көрсеткіштен (59,5) 1,2 есе артық.

Түпқараған ауданының тұрғындарының өлім жағдайларына ұшырау себебінің бірінші орында жарақаттар, қатерлі жағдайлар мен уланулар болып отыр, ол көрсеткіш 2015 жылы 100 мың тұрғынға 4,0-ге азайды (2011 жылы – 11,8). Сонымен қатар, Түпқараған ауданының тұрғындарының жарақатқа шалдығу көрсеткіші соңғы 5 жыл ішінде 1,1 есе көбейді (2011 жылы – 39,4, 2015жылы – 32,3).

Емделушінің жоғары деңгейде ауруға шалдығуына себеп болатын және өмір салтын сипаттайтын жіті патология қант диабеті болып табылады, оның жаңа жағдайлары күнделікті өсіп келеді. Түпқараған ауданыны бойынша алғашқы рет ауруға шалдығу көрсеткіші 2015 жылы орта республикалық деңгейден артып, 100 мың тұрғынға 115,2 құрады (ҚР бойынша 137,0).

Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік саясатты іске асырудың тиісті механизімдерінің болмауы және тиімсіз қаржыландыру шаралары басқарудың жеткіліксіз тиімділігіне себеп болады.

Медициналық көмектің сапасын жақсарту үшін оң әсер ететін жағдайлар медицина ұйымдарын аккредитациялау және ішкі аудит жүйесін енгізу.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 4 тамыздағы № 1174 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін» іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру басталды, сонымен қатар төмендегі жағдайларға бағытталған:

* Медициналық қызметтерді көрсету саласында бәсекелестікті қалыптастыру
* Емделушінің дәрігерді және медицина ұйымын өз қалауы бойынша таңдау
* Көрсетілетін медициналық қызметтердің айқындығы (нақты шығындар бойынша төлем)
* Соңғы нәтижеге сүйену, бұл Түпқараған ауданының тұрғындарына көрсетілетін медициналық көмектің деңгейі мен сапасын арттыруға әкеп соғады.

Қазіргі уақытта денсаулық сақтау ұйымдарындағы медициналық кадрлардың тапшылығының себебі орташа еңбекақының төмен көлемі, медицина қызметкерлері кадрларының жоғары ағымы, соның ішінде олардың жаңадан

енгізілген республикалық кластерлерге ауысуы болып отыр. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы қаулысына сәйкес медицина қызметкерлеріне еңбек ақысы төленеді . Медицина қызметкерлерінің бірінші және жоғары біліктілік санатының үлес салмағы жеткіліксіз болып отыр (40,6% дәрігерлер).

Осыған байланысты, Түпқараған орталық аудандық ауруханасы медицина ұйымдарын дәрігерлер мен орта медицина қызметкерлерімен жабдықтау, олардың мемлекет ішіндегі және шетелдің жетекші оқу орындары мен клиникаларының мүмкіндіктерін толық пайдаланумен біліктілігін арттыруға және Оқу-клиникалық орталықтар базасында практикалық машықтарды жетілдіру бойынша одан әрі шаралар қабылдайтын болады.

Алдағы 5 жылда Түпқараған ауданында денсаулық сақтау жүйесінің дамуына қаржылық дағдарыс және төмендегідей болжамды тенденциялар әсер ететін болады:

|  |  |
| --- | --- |
| **Демографиялық жағдайлар** | **ДСБ қызметіне әсер тигізетін факторлар** |
| Күтіліп отырған туу көрсеткіші: 1000 тұрғынға 2016ж. – 34,15; 2019ж. – 37,5.  жалпы тұрғындар арасында балалардың үлес салмағының өсуі: 2016ж. – 22,4%; 2019ж. – 22,8%.  65 жастан асқан тұлғалардың үлес салмағын сақтап қалу: 2016ж. – 5,5%; 2019ж. – 5,5%.  Еңбекке қабілетті жастағы тұрғындардың санын арттыру (2016ж. – 11,8 мың адам; 2019ж. – 13,0 мың адам).  Түпқараған ауданының тұрғындарының санын арттыру (2016ж. – 29 мың адам; 2019ж. – 34 мың адам). | Ана мен баланың денсаулығын қорғау қызметтеріне сұраныстың көбеюі.  Медициналық қызметтерге сұраныстың көбеюі, мамандандырылған медициналық көмектің сапасының артуы. Халықаралық стандарттың талаптарына сай келетін соңғы заманғы денсаулық сақтау объектілеріне деген қажеттіліктің артуы. |
| **Халық денсаулығының жағдайы** | |
| Кең таралған тәуекел факторларының халық денсаулығына тигізетін жағымсыз әсері (көп қозғалмау, дұрыс тамақтанбау, шылым шегу, ішімдік пайдалану).  «Өркениет ауруларына» шалдығудың артуы:   * қан айналым жүйелерінің аурулары 2016 жылы 100 мың тұрғынға – 867; 2019 ж. – 870 * онкологиялық аурулар 2016ж. – 32; 2019 ж. – 94,5 * қант диабеті 2016ж. – 16,0; 2019 – 19,0 | Әлеуметтік-елеулі аурулардың алдын алу, диагностикалау және емдеу бойынша медициналық қызметтерге деген сұраныстың көбеюі, мамандандырылған көмекке деген қажеттіліктің көбеюі.  2016ж. – 5 мың жағдай; 2019ж. – 6 мың жағдай.  Медицина кадрларындағы қажеттіліктің ұлғаюы (эндокринология, онкология).  Халықаралық стандарттың талаптарына сай келетін соңғы заманғы денсаулық сақтау объектілеріне деген қажеттіліктің артуы. |
| **Медицина қызметтерінің нарығын дамыту** | |
| Сапалы медициналық қызметтерге және осы заманғы дәрі-дәрмек құралдарына деген сұраныстың артуы. | Медициналық қызметтермен жабдықтаушылар арасында бәсекелестікті арттыру, өз еркімен медициналық сақтандыру нарығын дамыту. |
| **Қоршаған ортаның әсері** | |
| Табиғи және техногендік сипаттағы факторлардың әсерінен экологиялық жағдайдың әлсіреуі. | Қоршаған ортаның зиянды факторларына байланысты ауруларды диагностикалау мен емдеу бойынша медициналық қызметтерге деген сұраныстың көбеюі (тыныс алу органдарының аурулары, онкологиялық аурулар, аллергиялық аурулар және т.б.). |

Аталған тенденцияларды қолданыстағы жүйелік проблемалармен және оларды шешу талабымен қарым-қатынас жасай отырып, қарастыру қажет:

1. азаматтардың денсаулығының төмен деңгейі,
2. денсаулық сақтауды басқарудың жеткіліксіз тиімділігі,
3. кадр ресурстарын дамыту жүйесінің толымсыздығы.

**3. Түпқараған ауданының стратегиялық бағыттары, қызметінің мақсаттары мен міндеттері және басты нысаналы индикаторлары**

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру
3. Кадр ресурстарын дамыту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Есеп беру мерзімі** | | **Жоспарлы мерзім** | | | | | | |
| **1 - стратегиялық бағыт. Азаматтардың денсаулығын нығайту** | | | | | | | | | | |
|  |  | **2013ж.** | **2014ж.** | **2015 ж.** | **2016ж.** | **2017 ж.** | | **2018ж.** | | **2019ж.** |
| **1.1 мақсат. Ана мен баланың денсаулығын қорғау** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.1.1 мақсат. Әйел денсаулығын нығайту  Мақсатты индикатор: Ана өлімін азайту | 100 мың тірі туғанға | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.1.1 міндет. Декреттелген жастағы әйелдердің сүт бездері және жатыр мойынның онкопатологиясын анықтау үшін 100% тексеріспен қамту | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 1.1.1.2 міндет. Сүт бездері және жатыр мойынның обасын ерте (I-II) дәрежеде анықтауды көбейту | % | 5,1/63,8 | 68,8/67,9 | 0,1/68,5 | 71,0/68,8 | 71,7 /70,1 | | 72,0/72,9 | | 74,0/75,0 |
| 1.1.1.3 міндет. Аборт санын азайту | 100 мың тірі туғанға | 29,8 | 29,1 | 28,5 | 28,0 | 27,0 | | 26,9 | | 26,5 |
| 1.1.1.4 міндет. ТМККК шегінде жүкті әйелдерді құрамында темір, йод бар препараттармен қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 1.1.2 мақсат. Балалардың денсаулығын нығайту  Мақсатты индикатор: Нәресте өлімін тұрақтандыру және азайту | 1000 мың тірі туғанға | 17,9 | 11,3 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | | 6,0 | | 5,8 |
| 1.1.2.1 міндет. Ерте жастағы балалардың ауруларын ерте анықтау және емдеумен тұрақты медициналық тексеріспен 2019 жылы 99,2% дейін жеткізу | Қамту % | 93,8 | 94,5 | 96,2 | 97 | 97,8 | | 98,5 | | 99,2 |
| 1.1.2.2 міндет. Балалардағы туа пайда болған және тұқым қуалаған ауруларды ерте диагностикалау мен емдеу үшін жүкті әйелдерді және балаларды скринингпен қамтуды арттыру | Қамту % | 55/86,2 | 56,1/86,6 | 57/86,9 | 57,8/87,4 | 58,2/88,1 | | 58,8/88,4 | | 59,5/89,0 |
| 1.1.2.3 міндіт. Тек емшек сүтінде ғана болатын 6 айға дейін балалардың санын көбейту | % | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | | 76 | | 78,5 |
| **1.2 мақсат. Әлеуметтік маңызы бар аурулардың санын төмендету** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Мақсатты индикатор: Қан айналымы жүйесі ауруларынан өлім жағдайларын азайту | 100000 тұрғынға | 242,8 | 250,0 | 230,1 | 225,0 | 217,2 | | 208,1 | | 201,7 |
| 1.2.1 міндет. Қан айналымы жүйесінің негізгі ауруларын ерте анықтау бойынша іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету | Қамту % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Мақсатты индикатор: Жүректің ишемиялық ауруынан өлім жағдайын төмендету | 100000 тұрғынға | 135,4 | 130,0 | 120,8 | 116,0 | 111,0 | | 107,6 | | 105,0 |
| 1.2.2 міндет. Жүрек-тамыр жүйелері ауруларында қолжетімді медициналық көмекті және дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету | Қамту % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Мақсатты индикатор: Онкологиялық аурулардан өлім жағдайларын төмендету | 100000 тұрғынға | 79,4 | 76,5 | 73,1 | 71,0 | 69,5 | | 68,7 | | 68,0 |
| 1.2.3 міндет. 5 және одан да көп жыл өмір сүретін қатерлі ісік аурулары бар науқастардың үлес салмағын арттыру | % | 45,0 | 46 | 48 | 50 | 52 | | 53,3 | | 54,5 |
| 1.2.4 міндет. Ерте (I-II) дәрежелерде негізгі визуалды локализациялардың қатерлі ісіктерін анықтауды көбейту | % | 41,1 | 43,0 | 50,0 | 47.0 | 52.5 | | 53,0 | | 54,3 |
| 1.2.5 міндет. Онкологиялық ауруларды кешенді терапиямен уақытылы және толық көлемде қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Мақсатты индикатор: Туберкулез ауруына шалдығу көрсеткішін азайту | 100 000 тұрғынға | 189 | 101 | 84 | 83 | 81 | | 79 | | 78 |
| 1.2.6 міндет. Туберкулезді ерте анықтау үшін тұрғындарға тексеріс жоспарын орындау (флюротексеріс, Манту сынағын жасау, бактериоскопиялық әдіс) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Мақсатты индикатор: Туберкулезден өлім жағдайын төмендету | 100 000 тұрғынға | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | | 0,8 | | 0,7 |
| 1.2.7 міндет. Туберкулезбен ауыратын науқастарын қолжетімді дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 1.2.8 міндет. Туберкулездің алғашқы БК+ (%) түрімен анықталған науқастарының арасында емделгендердің үлес салмағын арттыру | % | 85 | 87 | 89 | 91 | 94 | | 95 | | 96 |
| **1.3 мақсат. Жарақатты азайту** | | | | | | | | | | |
| Мақсатты индикатор: Жарақаттан пайда болған өлім мен мүгедектікті азайту | 100 мың /1000 тұрғынға | 93,9/4,9 | 93,2/4,8 | 91,8/4,7 | 89,9/4,6 | 88,0/4,5 | | 86,4/4,4 | | 85,0/4,3 |
| 1.3.1 міндет. Жапа шеккендерге уақытылы білікті және мамандандырылған медициналық көмекті қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| **1.4 мақсат. Санитарлық-эпидемиологиялық ахуалды қамтамасыз ету** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Мақсатты индикатор: Вакцинамен басқарылатын инфекциялардан пайда болатын аурулардың алдын алу және оларды азайту, соның ішінде: |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| - 100 мың тұрғынға 0,1 деңгейінде сіреспе ауруының көрсеткішін сақтаумен сіреспені элиминациялау бойынша жұмысты одан әрі жалғастыру | 100 мың тұрғынға | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 |
| - 100 000 тұрғынға 0,8-1,2 деңгейге дейін тұмау ауруының көрсеткішін азайту | 100 мың тұрғынға | 1,9 | 1,2 | 1,15 | 0,9 | 0,9 | | 0,9 | | 0,8 |
| - жіті вирустық В гепатиті ауруының көрсеткішін азайту | 100 мың тұрғынға | 9,5 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | | 6,7 | | 6,5 |
| 1.4.1 міндет. Түпқараған ауданынң тұрғындарын иммунопрофилакти-камен қамтамасыз ету жоспарын орындау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Мақсатты индикатор 100 мың тұрғынға 19,5-20,8 шамасында сальмонеллез ауруының деңгейін сақтап қалу | 100 мың тұрғынға | 20,8 | 20,8 | 20,4 | 20,1 | 19,5 | | 20,1 | | 20,1 |
| 1.4.2 міндет. Жоспарға сәйкес тиімді алдын ала және ағымдағы санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды үздіксіз орындау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 1.4.3 міндет. Түпқараған ауданының тұрғындарын қауіпсіз ауыз сумен 100% қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Мақсатты индикатор: Өте қауіпті инфекциялардан пайда болатын ауруларды алдын алу және олардың санын азайту |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.4.4 міндет. Холера, құтыру ауруларына жол бермеу | жағдай саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.5 Салауатты өмір салтын және дұрыс тамақтануды қалыптастыру** | | | | | | | | | | |
| Мақсатты индикатор: Күтіліп отырған өмір ұзақтығын арттыру | өмір сүру жылдары | 73,75 | 74,0 | 74,6 | 75,0 | 75,6 | | 75,8 | | 76,1 |
| 1.5.1 міндет. Мінез-құлықтық тәуекел факторларының таралуын азайту: |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| - шылым шегу | % | 30,2 | 21,4 | 21,0 | 20,5 | 19,8 | | 19,3 | | 18,9 |
| - ішімдікті мөлшерден тыс пайдалану | % | 24,8 | 16,9 | 15,7 | 14,9 | 14,0 | | 13,9 | | 13,7 |
| - артық дене салмағы | % | 34,3 | 32,0 | 30,7 | 29,4 | 28,1 | | 27,3 | | 26,9 |
| **2 - стратегиялық бағыт. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру** | | | | | | | | | | |
| **2.1 мақсат. Басқару және қаржыландыру жүйелерін жетілдіру** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Мақсатты индикатор: Денсаулық сақтаудың бюджеттік моделінің үздік стандарттарына қол жеткізу |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.1.1 міндет. Тарифтік пайда болу механизімдерін енгізу | медицина ұйымдарының саны | 0 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | | 20 | |
| 2.1.3 міндет. Алдағы жылдары қызметтердің жұмысын жетілдірумен аудандық денсаулық сақтау жүйесінде ішкі аудит қызметін жұмысын артыру | медицина ұйымдарының санынан % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | |
| **2.2 мақсат.** **Халықтың медициналық қызметтерге тең қолжетімдігін қамтамасыз ететін денсаулық сақтаудың инфрақұрылымын жетілдіру** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Мақсатты индикатор: Медициналық қызметтердің сапасын арттыру |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.1 міндет. Клиникалық басқаруды және диагностика мен емдеудің хаттамаларын практикалық пайдалануды 2019жылы 90% дейін ұйымға кеңейту | медицина ұйымдарының санынан % | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 90 | | 90 | |
| Мақсатты индикатор: АМСК деңгейінде медицина ұйымын басымды дамыту мен жетілдіру |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.3 міндет. АМСК дәрігерлерінің санынан жалпы тәжірибе дәрігерлерінің үлес салмағын ұлғайту | АМСК дәрігерлерінің жалпы санынан алынған % | 20 | 28 | 35 | 42 | 50 | 57 | | 65 | |
| 2.2.4 міндет. АМСК ұйымдарының жұмыс уақытында жедел жәрдем шақыртуларының санын азайту | % | 37,5 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | | 25 | |
| 2.2.5 міндет. Барлық шақырту түрлері бойынша жедел медициналық жәрдем бригадаларының орташа уақытын 15 мин. асырмай жеткізу | шақыру санының % | 91,5 | 92 | 92,0 | 92,3 | 92,8 | 93,3 | | 93,8 | |
| Мақсатты индикатор: Денсаулық сақтау желісін оңтайландыру |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| З 2.2.7 міндет. Аудан тұрғындарына стационарлық көмектің қол жетімділігін қамтамасыз ету | 1000 тұрғынға саны/ күні | 1721 | 1870 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | | 1900 | |
| **2.3 мақсат Түпқараған ауданы медицина ұйымдарында ДСБАЖ қызметін қамтамасыз ету** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Мақсатты индикатор: Түпқараған ауданы барлық медицина ұйымдарында бағдарламалық қамтамасыз етудің әкімшілдігін қамтумен ДСБАЖ қосуды қамтамасыз ету | медицина ұйымдарының саны | 7 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | 65 | |
| **2.4 мақсат. Дәрі-дәрмек көмегінің қолжетімдігін және сапасын арттыру** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Мақсатты индикатор: Тұрғындарды амбулаторлық деңгейде соның ішінде тегін/ жеңілдетілген рецепттер бойынша жіберілетін дәрі-дәрмек құралдарымен, вакциналармен қамтамасыз етуге жағдай жасау |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.4.1 міндет. Тұрғындарды амбулаторлық емделу уақытында тегін/ жеңілдетілген рецепттер бойыншадәрі-дәрмек құралдарын жіберетін дәріханалық ұйымдардың санын көбейту | дәріхана саны | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 4 | |
| Мақсатты индикатор: Дәрі-дәрмек құралдарының сапасын арттыру |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **3 - стратегиялық бағыт. Кадр ресурстарының жүйесін дамыту** | | | | | | | | | | |
| **3.1 мақсат. Саланы қоғам талаптарына сәйкес келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Мақсатты индикатор: Медицина ұйымдарын білікті дәрігер және орта медицина қызметкерлерімен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3.1.1 міндет. Кәсіби білімді (жоғары оқудан кейінгі оқу және қосымша оқу) үздіксіз жетілдіруді, кадрды оқыту және қайта даярлауды қамтамасыз ету | медицина қызметкерлерінің санынан алынған % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 | |
| 3.1.2 міндет. Мемлекет ішінде біліктілігін арттырған мемлекеттік ұйымдардағы дәрігерлердің үлесін көбейту | % | 25 | 19,1 | 22 | 26,2 | 26,5 | 30 | | 35 | |
| 3.1.3 міндет. Медициналық көмек көрсету стандарттарына оқыту, медицина қызметкерлерінің оқу-клиникалық орталығының базасында практикалық машықтарын жетілдіру (ОКО базасында оқығандардың саны) | оқығандардың саны |  | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | | 1600 | |
| 3.1.4 міндет. Білікті санаттары бар медицина қызметкерлерінің үлес салмағын арттыру | % | 43,5 | 50 | 58 | 65,0 | 72 | 72,5 | | 73 | |

**4. Мемлекеттік органдармен және жергілікті басқару органдарымен сектораралық қарым-қатынас жасау**

**1.1 мақсат. Ана мен баланың денсаулығын қорғау**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДСБ жүзеге асыратын іс-шаралар** | **Сектораралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар** |
| * Әйелдер мен балаларға алдын ала тексерістерді өткізудің мониторингі, оларды сауықтыру шаралары. * Ана мен бала өлмін азайту бойынша Бағдарламаға мониторинг жасау. * Тиімді перинаталдық технологияларды енгізу мониторингі (ДДСҰ ұсынған). * Жүкті әйелдерді, балалар мен жасөспірімдерді дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз етудің мониторингі. * Туа пайда болған генетикалық скринингтердің тиімділігіне мониторинг жүргізу. * Балалар мен жасөспірімдер арасында жарақаттың, шылым шегу мен есірткі тәуелділігіне мониторинг жүргізу. | Бұқаралық ақпараттар құралдары: - ауру түрлері, алдын ала медициналық тексерістерден уақытылы өту қажеттілігі, жүктіліктің ерте мерзімінде есепке тұру туралы әйелдердің ақпараттануын арттыру;  жүкті әйелдерді, балалар мен жасөспірімдерді жеңілдетілген және тегін дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету мәселелері бойынша тұрғындарды ақпараттандыру;  Білім бөлімі: - оқушыларды салауатты өмір салтының машықтарына, нашақорлықтың, шылым шегудің алдын алу туралы ақпараттануын жоғарлату;  білім беру үдерісінде санитарлық нормалар мен ережелердің және санитарлық-гигиеналық талаптарды орындау (бастауыш сынып оқушылары үшін ыстық тамақты ұйымдастыру, мектеп жиһазының оқушының бойы мен жасына қарай сәйкес келуі, оқу жүктемесін оңтайлы жоспарлау, оқу сыныптарын жарықтандыру нормаларын сақтау);  оқу үдерісіне валеология және СӨС қалыптастыру бойынша сұрақтарды енгізу.  Білім бөлімі/ Дене шынықтыру және спорт бөлімі: - балалар-жасөспірімдер мектептерінің, дене шынықтыру-спорт клубтарын, спорт секцияларының желілерін кеңейту және оларды балаларға, жасөспірімдерге және жастарға қол жетімділігін қамтамасыз ету.  Ішкі істер департаменті (ІІД): - жол жарақатының алдын алу мәселелері бойынша мектеп оқушыларының және студент жастарының сауаттылығын арттыру;  балалар мен жасөспірімдер арасында алгоколизімді, нашақорлықты және токсикоманияны ерте анықтау бойынша іс-шараларды өткізуге қолдау көрсету.  алкогольдік және темекі өнімдерін іске асыру бойынша заңнаманың орындалуына бақылауды қамтамасыз ету.  Үйлестіру кеңесі: - әйелдердің, балалардың, жасөспірімдердің денсаулығын сақтау мен нығайту мәселелерінде сектораралық қарым-қатынасты, жарақатты азайту, алкогольге және темекіге қарсы заңнаманың сақталуын, халықтың физикалық қимылын арттыруды қамтамасыз ету.  Түпқараған аудан әкімдігі: - Босануға көмек және балалар ұйымдарын медициналық жабдықтармен жабдықтауға қаржы бөлу;  Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі:  - жұмысқа жарамсыздық парағын және жүктілігі мен босануына байланысты жәрдемақы төлеу. |

**1.2 мақсат. Әлеуметтік маңызы бар аурулардың деңгейін азайту**

|  |  |
| --- | --- |
| **жүзеге асыратын іс-шаралар** | **Сектораралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар** |
| * Дәлелді медицина қағидаларында ауруларды диагностикалау мен емдеу стандарттарына мониторинг жүргізу. * Онкологиялық ауруларды және қан айналым жүйесінің ауруларын анықтау үшін халыққа алдын ала тексерістерді өткізуге мониторинг жүргізу. * Туберкулез ауруын және өлім жағдайын төмендету бойынша іс-шараларға мониторинг жүргізу. * Туберкулезбен ауыратын азаматтарды жеңілдетілген дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз етуіне мониторинг жүргізу. * Медицина ұйымды дәрігерлермен жабдықтау. * Медицина ұйымдарын соңғы заманғы медициналық аппаратурамен жабдықтау. | - Бұқаралық ақпараттар құралдары: - Халықты СӨС жүргізу машықтары туралы ақпараттануын арттыру (электрондық және баспа БАҚ СӨС және денсаулықты қорғау бойынша іс-шаралар санын көбейту);  - ересек тұрғындардың жекелеген санатын дәрі-дәрмек құралдарымен жеңілдетілген және тегін қамтамасыз ету мәселелері бойынша халықты хабардар ету;  - әлеуметтік маңызы бар аурулардың алдын алу, онкологиялық, туберкулез, қан айнылымы жүйесінің ауруларын анықтауға уақытылы медициналық тексерістен өту туралы хабарлау;  - салауатты өмір салтын насихаттау және тәуекел факторларын – шылым шегу, алкоголизм, артық салмақ алдын алу;  - ЖҚТБ, нашақорлықтың алдын алу шаралары туралы халыққа ақпарат беру.  Әділет бөлімі: - тергеу үстіндегі және бас бостандығынан айырылған тұлғалардағы туберкулезді, нашақорлықты, АҚТҚ/ЖҚТБ алдын алу, диагностикалау және емдеу сапасын арттыру;  Арнайы контингент арасында туберкулез ауруын және өлім жағдайларын азайту бойынша ведомствоаралық шаралар кешенін әзірлеу;  ІІД: - бостандығынан айыру жерінен келген тұлғаларды туберкулезге уақытылы тексерілуін, емделуден бас тартып отырғандарды анықтау және мәжбүрлеп емделулерін қамтамасыз ету;  - нашақорлық, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына бақылауды күшейту.  ІІД көші-қон қызметі: - ҚР тұрақты көшіп келген және 6 айдан аса уақытша тұратын азаматтарды туберкулезге, АҚТҚ/ЖҚТБ уақытылы тексеру шараларын қамтамасыз ету.  Қоршаған ортаны қорғау басқармасы: - қоршаған ортаға көліктің, ТЭЦ және өнеркәсіп кәсіпорындарының газ-қалдықтарын төмендету бойынша салааралық кешенді шараларды әзірлеу мен іске асыру.  - денсаулық сақтау объектілерін уақытылы пайдалануға беруді қамтамасыз ету;  Үйлестіру кеңесі: - жұмыс істеп, өмір сүріп жатқан тұлғалардың санитарлық талаптарға сәйкес алдын ала және жүйелі тексерістерден өтулерін қамтамасыз ету үшін ауданның кәсіпорындары мен ұйымдары басшыларының жауапкершілігін арттыру. |

**1.3 мақсат. Жарақатты төмендету**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДСБ жүзеге асыратын іс-шаралар** | **Сектораралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар** |
| * Өндірістік және жол жарақаттарын азайту бойынша іс-шараларға мониторинг жүргізу.   Жарақат уақытында шұғыл және білікті медициналық көмекті жетілдіру.  Дәлелді медицина қағидаларында жарақаттар мен улануларды диагностикалау мен емдеуде халықаралық стандарттарды қолдану бойынша мамандарды практикалық дайындау. | ІІД: - Жол полициясының мамандарын алғашқы медициналық көмек көрсету мен қауіпсіз жол қозғалысының машықтарына оқыту;  ТЖ қызметі: - Төтенше жағдайлар уақытында уақытылы медициналық көмекті қамтамасыз ету бойынша қызметтердің қарым-қатынасын дайындау;  ЖҚ және ӘББ: - өндірісте еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мүгедектерді медициналық-әлеуметтік сауықтыру;  Аудандық коммуналдық шаруашылық: - Шақырту және ТЖ болған жағдайда жедел медициналық бригадасының уақытылы келуін қамтамасыз ету үшін жол құрылысын және жөндеу жұмыстарын, подъезд және аула ішіндегі жолдардың сапасын қамтамасыз ету;  Әкімдік: - Магистральді жолының бойындағы АМСК ұйымдарының материалдық базасын нығайту және құрылысын қаржыландыру;  Үйлестіру кеңесі: - Қауіпсіз еңбек жағдайлары мен өндірістік жарақаттың алдын алуды қамтамасыз ету үшін кәсіпорындар мен ұйымдар басшыларының жауапкершілігін арттыру. |

**1.4 мақсат. Санитарлық-эпидемиологиялық ахуалды қамтамасыз ету**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДСБ жүзеге асыратын іс-шаралар** | **Сектораралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар** |
| * Жұқпалы ауруларды, ЖҚАТА, гемоконтакты жұқпаларды азайту бойынша іс-шараларға мониторинг жүргізу. | МСЭҚБ: - медициналық және білім беру ұйымдарында, тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында, сауда және коммуналдық қызмет ұйымдарында эпидемияға қарсы алдын алу іс-шаралардың өткізілуіне бақылауды қамтамасыз ету;  ҚР АШМ Түпқараған ауданы бойынша ТИ: - зооантропонозологиялық жұқпаларды анықтау бойынша үй және а/ш жануарларын алдын алу іс-шаралармен қамтуды ұлғайту;  Энергетика және коммуналдық шаруашылық бөлімі: - қараусыз жануарларды ұстау бойынша жұмысты нығайту;  « Су жүйесі» МКК: - Су құбырлары жүйелерінде аварияларды уақытылы жою, су құбырлары жүйелерін алдын ала жуу және залалсыздандыруды;  Коммуналдық қызметтер: - канализация, электр жүйесімен қамтамасыз ету жүйелерінің тұрақты жұмысын және дамуын қамтамасыз ету. |

**1.5 мақсат. Салауатты өмір салтын қалыптастыру және дұрыс тамақтану**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДСБ жүзеге асыратын іс-шаралар** | **Сектораралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар** |
| * «Салауатты өмір салты» республикалық Бағдарламаны және 2009-2011 жылдарға арналған Түпқараған ауданы бойынша сектораралық жоспарға мониторинг жүргізу. | Түпқараған аудан әкімдігі: - СӨС Бағдарламасының іс-шараларын қаржыландыруды қамтамасыз ету.  БАҚ: - Халықты СӨС жүргізу машықтары туралы ақпараттануын арттыру (электрондық және баспа БАҚ СӨС және денсаулықты қорғау бойынша іс-шаралар санын көбейту);  ББ: - оқушыларды салауатты өмір салтының машықтары туралы ақпараттануларын жоғарлату (мектеп оқушыларын қимыл-қозғалысының белсенділігін арттыру, оқу үдерісіне валеология және СӨС қалыптастыру бойынша бағдарламаларды енгізу).  ДШ және СБ: - дене шынықтыру-спорт клубтары мен секциялар желілерінің қол жетімділігін арттыру және ауруға шалдығу деңгейін азайту, барлық тұрғандарға емдеу -алдын алу қызметтерінің көлемін кеңейту.  ІІД: - алкогольдік және темекі өнімдерін жүзеге асыруды шектеу мәселелері бойынша заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету. |

**2.1 мақсат. Халықтың медициналық қызметтерге тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін,**

**денсаулық сақтаудың инфрақұрылымын жетілдіру**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТОАА жүзеге асыратын іс-шаралар** | **Сектораралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар** |
| * Денсаулық сақтау желілерін нормативтерге сәйкес жетілдіру мен жеткізу. | - АМСК дәрігерлерінің жалпы санындағы жалпы тәжірибе дәрігерлерінің үлес салмағын арттыру;  - АМСК желілерін одан әрі жетілдіру. |

**2.3 мақсат. Дәрі-дәрмек көмегінің қолжетімділігін және сапасын арттыру**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТОАА жүзеге асыратын іс-шаралар** | **Сектораралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар** |
| * Тұрғындарды амбулаторлық деңгейде соның ішінде тегін/ жеңілдетілген рецепттер бойынша жіберілетін дәрі-дәрмек құралдарымен, вакциналармен қамтамасыз етуге жағдай жасау | БАҚ: - жүкті әйелдерді, балаларды, жасөспірімдерді; жеке санаттағы ересектерде жеңілдетілген және тегін дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету мәселелері бойынша тұрғындарды ақпараттандыру. |

**3.1 мақсат. Саланы қоғам талаптарына сәйкес келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДСБ жүзеге асыратын іс-шаралар** | **Сектораралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар** |
| * Білім беру үдерісінің тиімділігін материалдық-техникалық қамтамасыз ету. * Медицина кадрларындағы қажеттілік пен тапшылықты азайту. * Жергілікті деңгейде мемлекет ішіндегі және жақын және алыс шетелдердің жетекші медициналық орталықтарында медицина кадрларының біліктілігін арттыру мен қайта дайындау. * ТОАА базасында мамандарды үздіксіз оқытуды ұйымдастыру мен өткізу. | ДСБ: - жеке меншік инвестицияларды және спонсорлық қаражаттарды жұмылдыру жолымен келісім негізінде денсаулық сақтау мамандарын дайындауға жергілікті атқарушы органдардың мақсатты тапсырыстарын қалыптастыру, кадрларды мемлекет ішінде және шетелге оқыту үшін жолдау, түлектерді жұмысқа орналастыру.  БАҚ: - медициналық жоғары және арнайы орта оқу орындары түлектерінің арасында үгіттеу жұмысын жүргізу;  - мектеп түлектерін денсаулық сақтау саласына кәсіби бейімдеу мәселелерін жариялау. |

1. **Түпқараған орталық аудандық ауруханасының бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары** | **Мемлекеттік органның қызметі бағытталған мемлекеттік стратегиялық мақсаттарды іске асыру** | | **Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы** |
| **1** | **2** | | **3** |
| **1 - стратегиялық бағыт. Азаматтардың денсаулығын нығайту** | | | |
| 1.1 мақсат. Ана мен баланың денсаулығын қорғау | «Көп мерзімдік басымдылық 4. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі және әл-ауқаты». «Ана мен баланың денсаулығын қорғау мемлекетіміздің, денсаулық сақтау органдарының, қоғамның басты назарында болу қажет». | | «Қазақстан – 2050. Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. |
| «4.3.4 Медициналық қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету. Денсаулық сақтаудың әлеуметтік елеулі проблемаларын шешу». «Денсаулық сақтаудың әлеуметтік елеулі проблемаларын шешу үшін төмендегідей кешенді шараларды іске асыру қарастырылуда»: | | «Қазақстанның 2050 жылға дейін Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі іс-шаралары туралы» |
| ана мен нәресте өлімін азайту ...;» | | Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауының, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын |
| «Репродуктивтік денсаулықты жақсарту.». | | «Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы № 1677 Жарлығы; |
| 1.2 мақсат. Әлеуметтік елеулі ауруларды азайту | «5.5. Әлеуметтік маңызы бар аурулардың алдын алуды, емдеуді және медициналық сауықтыруды жетілдіру».  «Тұрғындардың әлеуметтік елеулі аурулары мемлекеттің қатаң назарында болу керек». | | Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауының, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын |
|  | «4.3.4 Медициналық қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету. Денсаулық сақтаудың әлеуметтік маңызы бар проблемаларын шешу». «Денсаулық сақтаудың әлеуметтік маңызы бар проблемаларын шешу үшін төмендегідей кешенді шараларды іске асыру қарастырылуда»: | | Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауының, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын |
| кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамыту ...; | | «Қазақстан Республикасында кардиология-лық және кардиохирургиялық көмекті дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 ақпандағы № 102 қаулысы; |
|  | халықты туберкулезден қорғау…; | | «Қазақстан Республикасында халықты туберкулезден қорғау шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 1263 қаулысы. |
| 1.3 мақсат. Жарақатты азайту | қан қызметін жетілдіру…; | | «Қазақстан Республикасында қан қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 1251 қаулысы |
| АҚТҚ/ЖҚТБ ауруларының өсу көрсеткішін азайту; | | «Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл жөніндегі 2006-2010 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 1216 қаулысы. |
| 1.4 мақсат. Санитарлық-эпидемиологиялық ахуалды қамтамасыз ету | «Көп мерзімдік басымдылық 4. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі және әл-ауқаты». «Аурудың алдын алу дегеніміз таза су пайдалану және дұрыс тамақтану, тазарту жүйелерінің болуы, қоршаған ортаны ластайтын және экологияға зиян келтіретін объектілерді азайту, басқа да ұқсас тәуекел факторларын азайту қажет.»; «Құралдардың жетіспеушілігі жағдайында ауруларға қарсы күресу және денсаулықты нығайту бойынша біздің стратегия азаматтардың салауатты өмір салтын жүргізуге дайындаудан басталады.». | | Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауының, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын. |
| 1.5 мақсат. Салауатты өмір салтын қалыптастыру және дұрыс тамақтану | «5.2.3. Санитарлық-эпидемиологиялық ахуалды қамтамасыз ету.» «Референс-зертханаларының желісінде орталықтандырылған, көп салалы зертханалық қызмет құрылатын болады, бұл зертханалық зерттеулердің сапасын бірталай жоғарлауын қамтамасыз етеді. Өте қауіпті жұқпаларға қарсы күрес, аумақты санитарлық қорғау және биологиялық терроризмнің салдарын жою шаралары өте қауіпті жұқпалардың алдын алу және халықтың ауруына жол бермеуге бағытталатын болады.». | | Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауының, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын |
| «ІІІ. Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсарту.»  «Екінші. Аурудың алдын алу емделуге қарағанда арзан болуын ескере отырып, аурулардың алдын алуға көңіл бөлу, ерте диагностикалаудың қолданыстағы бағдарламаларын қайта бағалау, ең озық әдістерді енгізумен ауруларды анықтау мен емдеу әдістері.». | | Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауы |
| **2 - стратегиялық бағыт. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру** | «4.3.4 Медициналық қазметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету. Денсаулық сақтаудың әлеуметтік маңызы бар проблемаларын шешу». «Денсаулық сақтаудың әлеуметтік маңызы бар проблемаларын шешу үшін кешенді шараларды іске асыру қарастырылуда»: халықтың медициналық және санитарлық сауаттылығын арттыру ... | | Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын. |
|  | «4.3.4. Медициналық қазметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету.». «Үкімет денсаулық сақтау саласындағы бюджет қаражатын аймақтық коэффициенттерді есепке алумен жан басына шағу қағидасының негізінде орталықтандыру, оларды тарату мәселелерін қарастырады ...». | | Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауының, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын). |
| «5.3.3. Денсаулық сақтау саласында бәсекені дамыту». «... мемлекеттік ұйымдардың мәртебесін және оларды қайта құру жолымен басқарушылық шешімдерді қабылдауда олардың өз бетімен жұмыс істеуін күшейту қажет.». | | Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын |
| «5.3.4. Қаржыландыру жүйесін жетілдіруге негізгі жолдар.». «Медициналық қызметті жабдықтайтын әдістер әр деңгейдегі жабдықтаушылар үшін дұрыс ынтаны қамтамасыз ету қажет: стационарлар үшін – қызметтерге ақы төлеу, АМСК үшін – медицина ұйымдарының қызметіне бағытталған алдын алу шараларын ынталандыру.» | | Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауының, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын |
| «Жиырма бірінші бағыт – Медициналық қызметтің сапасын жақсарту және жоғары технологиялық денсаулық сақтау жүйесін дамыту.». «Екіншіден, мемлекет денсаулық сақтау органдарына жоғары сапалы ақпараттық технологиялардың жүйелерін дамытуда көмек көрсету керек, соның ішінде емделушілердің ұлттық электрондық медициналық картотекасын құру.». | |
|  | «5.3.6. Денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі». ДСБАЖ дамыту үшін ... төмендегідей мәселелер өз шешімін табатын болады: басқарушылық шешімдерді қабылдау және медициналық көмектің сапасын басқару үдерісін автоматтандыру...; қолданыстағы ведомстволық ақпараттық жүйелерді модернизациялау және біріктіру және оларды материалдық-техникалық жағынан сүйемелдеу; ведомстволық, статистикалық және медициналық-технологиялық ақпараттық жүйелерді әзірлеу мен енгізу және оларды материалдық-техникалық жағынан сүйемелдеу; пациенттердің медициналқ электрондық карталарын енгізу. Денсаулық сақтаудың ақпараттық қамтамасыз етуін дамыту мақсатында денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның құзырында болатын ақпараттық-талдау орталығы (бұдан әрі – АТО) құрылады. | | Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын |
| «4.3.4. Медициналық қазметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету.». «Мақсатты индикаторларды әзірлеу және енгізу...; денсаулық сақтау менеджерлерін дайындау жүйесін құру...; денсаулық сақтау ұйымдарының дербестігін арттыру...».  «Үкімет медициналық көмекті ұсынуға, мемлекеттік денсаулық сақтау объектілерін қалыптастыру үшін министрліктің және жергілікті атқарушы органдарының арасында жауапкершілікті бөлумен денсаулық сақтауды басқарудың бірыңғай құрылымын құру ... мәселерімен жұмыс істейтін болады.». | | Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын |
| 2.2 мақсат. Халықтың медициналық қызметтерге тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін, денсаулық сақтаудың инфрақұрылысын жетілдіру | «5.3.3. Денсаулық сақтау саласында бәсекелестікті дамыту.». «Аталған шарттарды іске асыру үшін мемлекеттік ұйымдардың мәртебесін және оларды қайта құру жолымен басқарушылық шешімдерді қабылдауда олардың өз бетімен жұмыс істеуін күшейту қажет.». | | Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауының, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын |
| «Жиырма бірінші бағыт – Медицина қызметтерінің сапасын жақсарту және денсаулық сақтаудың жоғары техникалық жүйесін дамыту.». «Төртіншіден, алдағы үш жылдың ішінде мемлекеттік-жеке меншік серіктестігінің механизмін пайдаланумен Қазақстанның аймақтарында 100 аурухана салу керек.». «Жоғары технологиялық денсаулық сақтау жүйесімен халықтың қолжетімділігін құруға бір уақытта кірісуіміз қажет.». | | «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2007 жылғы 28 ақпандағы Жолдауы. |
|  | «ІІІ. Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсарту.»  «Бірінші. Үкіметке денсаулық сақтау объектілерін қалпына келтіру мен дамыту бойынша жұмысты белсендіру қажет.» | | «Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсарту – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы. |
| «4.3.4. Медициналық қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету.». «Медициналық көмектің қолжетімділігі мен қолжетімділіктің сапасын арттыру үшін АМСК ұйымдарының желілерін мемлекеттік нормативтерге сәйкес келтіру...; ауруханалық секторды қайта құру...; ...100 денсаулық сақтау объектілерін салу...». | | «Қазақстанның 2030 жылға дейін Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі іс-шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі № 310 Жарлығы. (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған Бағдарламасы). |
| 2.3 мақсат. Дәрі-дәрмек көмегінің қолжетімдігін және сапасын арттыру | «5.2.1. АМСК реформалау – денсаулық сақтау жүйесі қызметінің тиімді негізі.». «АМСК нығайту және алдын алу шараларын күшейту бойынша өткізіліп отырған реформалардың нәтижесі стационарлық медициналық көмек қызметін оңтайландыру, төсек-орын болжамын ескеру. Болашақта мамандандырылған бөлімшелері бар көпсалалық ауруханалар қалыптасатын болады». | | «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі № 1438 Жарлығы. |
| Құрылыс басталған денсаулық сақтау объектілерінің құрылысын аяқтау және қолданыстағы объектілердің жөнделуін қамтамасыз ету | | «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2009 жылғы 6 наурыздағы Жолдауы. |
| «ІІІ. Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсарту.»  «Төртінші. Ерекше назар халықты дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз етуге бөліну керек. Мемлекетке кіргізілетін медициналық препараттардың сапасы мен бағасына қатаң бақылауды орнату қажет». | | Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсарту – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы. |
|  | «4.3.4 Медициналық қазметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету... Медициналық көмектің сапасын және қолжетімділігін арттыру үшін дәрі-дәрмек құралдарының қолжетімділігін, тиімділігін, қауіпсіздігін және сапасын арттыруға бағытталған дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің озық халықаралық тәжірибесін және жаңа моделін енгізумен дайындау ... қарастырылуда.». | | «Қазақстанның 2030 жылға дейін Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі іс-шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі № 310 Жарлығы. (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған Бағдарламасы). |
| «5.3.5. Дәрі-дәрмек құралдары айналымының мемлекеттік реттелуінің тиімділігін арттыру». 2008-2010 жылдардың екінші кезеңінде дәрі-дәрмек құралдарының саласында фармацевтикалық сектор мен халықаралық стандарттардың сапасына кезең-кезеңмен ауысу жоспарын іске асыру қарастырылуда.». | | «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі № 1438 Жарлығы. |
| **3 - стратегиялық бағыт. Кадр ресурстарын**  **дамыту** |  | |  |
| 3.1 мақсат. Саланы қоғамның талаптарына сәйкес келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету | | «Жиырма бірінші бағыт». «Жетіншіден, қарқынды түрде медицина қызметкерлерін және дәрігерлерді оқытуда, аттестациялауда және дайындауда халықаралық стандарттарына ауысу керек.» | «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2007 жылғы 28 ақпандағы Жолдауы. |
|  | «4.3.4. Медициналық қазметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету.». «Медициналық және фармацевтикалық білімді реформалау тұжырымдамасын; ...жаңа мемлекеттік стандарттарды енгізу; ...үздіксіз кәсіби білімнің механизмін іске асыру». | | «Қазақстанның 2030 жылға дейін Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі іс-шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі № 310 Жарлығы. (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған Бағдарламасы). |
| «5.6. Денсаулық сақтау кадрларын дайындау және қайта дайындау». «...дәрігерлерді дайындау бағдарламасы қайта қарастырылатын болады, бакалавриатта және магистратурада жоғары медициналық білімі бар медицина кадрлары мен денсаулық сақтаудың экономистерін оқыту басталды; медициналық білім сапасына тәуелсіз бақылау жүйесі енгізілді». | | «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі № 1438 Жарлығы. |
| Кадрларды қайта оқытуға, дайындауға және қайта дайындауға жинау және жолдауды ұйымдастыру, жаңадан енгізілетін денсаулық сақтау объектілерінде жаңа жұмыс орындарын құру және 1000-нан аса адамды жұмыспен қамту. | | «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2009 жылғы 6 наурыздағы Жолдауы. |

1. **Түпқараған орталық аудандық ауруханасының функционалдық мүмкіндіктері**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Түпқараған орталық аудандық ауруханасының мақсаттарға қол жеткізу үшін ішкі қызметін ұйымдастыруды жақсартудың ішкі мақсаттары** |
| **Бағыты: Түпқараған орталық аудандық ауруханасының ішкі қызметін жетілдіру** | |
|  | **1 мақсат. Бюджеттік қаражат шығындарының мақсатты жоспарлануының және тиімділігінің сапасын арттыру** |
| 1 | Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізген Түпқараған орталық аудандық ауруханасының бюджеттік бағдарламаларының бөлігі (%) |
| 2 | Түпқараған орталық аудандық ауруханасы бюджетінің шығын бөлігін орындау пайызы (%) |
|  | **2 мақсат. Басқарудың соңғы заманғы технологияларын енгізу** |
| 1. | Тиімді көрсеткіштер жүйесінің негізінде стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді, мемлекеттік органдардың қызметін бағалауды іске асыру барысында мониторинг және бақылау жүйесіне қолжетімділікпен автоматтандырылған жұмыс орындарының бөлігі |
| 2. | Электрондық құжат айналымының жүйесі бойынша келісілген және бекітілген Түпқараған орталық аудандық ауруханасының ішкі және сыртқы құжаттарының бөлігі (%) |
| 3. | Түпқараған орталық аудандық ауруханасының функционалдық міндеттеріне сәйкес көрсететін қызметтерінің жалпы көлемі, электрондық үлгіде ұсынылатын қызметтердің бөлігі (%) |
|  | **3 мақсат. Ұсынылатын қызметтердің және қызмет көрсету деңгейінің жоғары сапасын қамтамасыз ету** |
| 1. | Сұрауға берілген бірінші жауаптан кейін бір айдың ішінде түскен, жеке және заңды тұлғалардың қосымша сұраулары санының серкіні, соның ішінде жоғары тұрған ұйымдар, өткен жылға % |
| 2. | Жалпы анықталған бұзушылықтардың санынан ішкі аудитпен анықталған бұзушылықтардың бөлігі (ішкі және сыртқы аудитпен) |
| 3. | Түпқараған орталық аудандық ауруханасының және оған қарасты медицина ұйымдары қызметкерлерінің қызмет көрсету және сыпайылық көрсету деңгейіне қанағаттанған тұтынушылардың % (бөлігі) (сауалнама нәтижелері бойынша, орташа балл) |
|  | **4 мақсат. Түпқараған орталық аудандық ауруханасының қызметінің ашықтығын және аудан өмір қызметі мен ауруханаға жұмылдыруды қамтамасыз ету** |
| 1. | Түпқараған аудан тұрғындарының және заңды тұлғалардың ұсыныстарын өз қызметінің барысында қаншалықты ескеретіндігі туралы сауалнамаларының қорытындылары, балл |
| 1.1 | Түпқараған орталық аудандық ауруханасымен қарым-қатынас жасайтын қоғамдық бірлестіктердің саны (қоғамдар, комиссиялар және т.б.) |
| 2 | Түпқараған орталық аудандық ауруханасының, ақпараттық-түсіндіру материалдарын жариялау жолымен ауданды басқару мәселелері бойынша сөз сөйлеулерінің, қоғаммен және ХПО кездесулердің, тақырыптық дөңгелек үстел, қоғамдық тыңдаулардың саны, бірлігі. |
| **Бағыты: Қызметкерлердің жұмысын жетілдіру** | |
|  | **1 мақсат Түпқараған орталық аудандық ауруханасының қызметкерлерінің уәжін арттыру және олардың еңбек жағдайларын жақсарту** |
| 1. | Түпқараған орталық аудандық ауруханасының кадрлар ағымының коэффициенті (басқару және қатардағы қызметкерлерді бөлумен), % |
| 1.1 | Еңбек жағдайларына қанағаттанулары, сауалнаманың қорытындылары |
| 2. | Бекітілген нормативтерге сәйкес жұмыс орындарының жабдықталу деңгейі (нормативтерге толықтай сай келетін жұмыс орындарының %) |
|  | **2 мақсат. Аудан ікімдігі : қызметкерлерінің біліктілігін және мемлекеттік тілді білу деңгейін арттыру** |
| 1 | Түпқараған орталық аудандық ауруханасының жұмыс сапасы бағаларының қорытындылары, орташа балл |
| 1.1 | Түпқараған орталық аудандық ауруханасының қызметкерлерінің сала бойынша, соның ішінде шетелде оқу сағатының саны |
| 2 | Түпқараған орталық аудандық ауруханасының қызметкерлерінің мемлекеттік тілді білу деңгейіне өткен тестілеудің қорытындылары |
| 3 | Түпқараған орталық аудандық ауруханасындағы мемлекеттік тілдегі құжат айналымының бөлігі, % |

1. **Болжамды тәуекелдер**

Түпқараған орталық аудандық ауруханасы өз қызметінің барысында Стратегиялық жоспардың мақсаттарына қол жеткізуге кедергі болуы мүмкін Түпқараған орталық аудандық аурухана тарапынан бақылауға алынбайтын сыртқы фактордың немесе болжамды тәуекелдерге тап болуы мүмкін.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегиялық жоспар мақсаттарының атауы** | **Тәуекел** | **Алдын алу механизмдері мен шаралар** |
| **1** | **2** | **3** |
| Басқару және қаржыландыру жүйелерін жетілдіру | Бюджет шығынын азайту | Денсаулық сақтау ұйымдары шығынын шектеу |
| Медицина ұйымдарының медициналық қызметтердің сапасын арттыру бойынша, сондай-ақ Стратегиялық жоспардың индикаторларына қол жеткізудегі толымсыз жұмысы | Жетістіктерге бағытталған медицина ұйымдарымен шарт жасаумен медицина ұйымдарының соңғы нәтижелерінің мақсатты көрсеткіштерін және индикаторларын анықтау |
| Медицина ұйымдарын білікті кадрлармен қамтамасыз ету | Медицина кадрларының жұмыс орындарында тұрақтамауы төмен еңбекақы көлеміне, медицина қызметкерлерінің әлеуметтік қорғалмауы және жаңадан енгізіліп жатырған объектілерге ауысуына байланысты | Әкімдік және оның құрылымдық бөлімшелерімен медицина қызметкерлерін тұрғын үймен қамту, медицина қызметкерлерінің әлеуметтік қорғалу мәселелерін шешу, медицина қызметкерлерінің еңбекақыларын материалдық ынталандыру бойынша одан әрі жұмысты қамтамасыз ету үшін мақсатты жұмыс жүргізу |
| Саралық еңбекақы жүйесін жетілдіру |

**8.** **Нормативтік құқықтық актілер мен** **Мемлекет басшысының өкімдері**

1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясы;
2. «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңы;
3. «Денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңы;
4. «Дәрілік заттар туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 13 қаңтардағы Заңы;
5. «Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы;
6. «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі Жарлығы;
7. «Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы № 1677 Жарлығы;
8. «Қазақстанның 2030 жылға дейін Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі іс-шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі № 310 Жарлығы. (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған Бағдарламасы);
9. «Қазақстан Республикасында мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жығы 18 шілдедегі № 827 Жарлығы;
10. «Қазақстан – 2030. Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» Ел Президентінің Қазақстан халқына 1997 жылғы 10 қазандағы Жолдауы;
11. «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы;
12. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2007 жылғы 28 ақпандағы Жолдауы;
13. «Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсарту – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы;
14. «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2009 жылғы 6 наурыздағы Жолдауы;
15. «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» 2004 жылғы 13 қазандағы № 1050 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы;
16. «Қазақстан Республикасының медициналық және фармацевтикалық білім беру ісін реформалау тұжырымдамасы туралы» 2006 жылғы 24 сәуірдегі № 317 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы;
17. «Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл жөніндегі 2006-2010 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 1216 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы;
18. «Қазақстан Республикасында кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» 2007 жылғы 13 ақпандағы № 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы;
19. «2008-2016 жылдарға арналған «Салауатты өмір салты» бағдарламасын бекіту туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 1260 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы;
20. «Қазақстан Республикасында қан қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 1251 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы;
21. «Қазақстан Республикасында халықты туберкулезден қорғау шаралары туралы» 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 1263 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы;
22. «Қазақстан Республикасында ана мен бала өлім-жітімін азайту жөніндегі 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1325 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы;
23. Мемлекет басшысының қатысуымен болған кеңестің 2008 жылғы 8 мамырдағы № 01-7.10 және 2008 жылғы 7 қарашадағы № 01-7.18 хаттамалары;
24. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына **«Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ**» 2014 жылғы 17 қантардағы жолдауы
25. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы

**Түпқараған орталық аудандық ауруханасы директоры Шалабаева Г.Б.**