|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN KON RẪY** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-UBND | *Kon Rẫy, ngày tháng năm 2024* |

(Dự thảo)

**KẾ HOẠCH**

**Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước**

**trong tình hình mới trên địa bàn huyện**

Thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới *(gọi tắt là Nghị quyết số 189/NQ-CP của Chính phủ)*; Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 và Kế hoạch số 4625/KH-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP *(gọi tắt là Kế hoạch số 4625/KH-UBND)*. Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích:** Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Kế hoạch số 4625/KH-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

**2. Yêu cầu:** Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ, Kế hoạch 4625/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch.

**II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

**1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt**

Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ và Chương trình số 57-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 1017/QĐ -UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 1693/KH-UBND ngày 07/6/2023, Kế hoạch 4625/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học là nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

- **Đơn vị thực hiện:** Các phòng, ban ngành thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

**2. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học**

2.1. Rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học hiện có và cập nhật, triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách mới, đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương.

- **Đơn vị thực hiện:** Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

2.2. Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học; bảo đảm an toàn sinh học để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

- **Đơn vị thực hiện:** Các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu, triển khai thực hiện.

- **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

2.3. Triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, sở hữu trí tuệ về sản phẩm công nghệ sinh học; Đề án thống kê, đánh giá tỷ trọng đóng góp của công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

- **Đơn vị thực hiện:** Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, triển khai thực hiện sau khi Đề án được phê duyệt.

- **Thời gian thực hiện:** Theo yêu cầu của cơ quan chủ trì và sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**3. Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc**

3.1. Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp; công thương; y tế; bảo vệ môi trường…

- **Đơn vị thực hiện:** Các phòng, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, triển khai thực hiện.

- **Thời gian thực hiện:** Theo yêu cầu của cơ quan chủ trì và sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Triển khai thực hiện Đề án tăng cường phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học và Kế hoạch số 3723/KH-UBND ngày 27/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện hiện Đề án tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh

- **Đơn vị thực hiện:** Công an huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

3.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong khai thác và phát triển bền vững nguồn gen phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số [1671/QĐ-TTg](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-1671-qd-ttg-chuong-trinh-bao-ton-su-dung-ben-vung-nguon-gen-2025-2030-291703.aspx) ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1017/QĐ -UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 1693/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình số 57-CTr/TU ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

- **Đơn vị thực hiện:** Các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được giao để tham mưu, triển khai thực hiện.

- **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

**4. Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học và đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học**

- **Đơn vị thực hiện:** Các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được giao để tham mưu, triển khai thực hiện.

- **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

# III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: Từ nguồn ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các phòng, ban, ngành được giao chủ trì các nhiệm vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan, phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình cấp thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí sự nghiệp để thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định có liên quan và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch này và các nội dung, nhiệm vụ của Đề án, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên trên địa bàn, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu, triển khai thực hiện và lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị để triển khai thực hiện; thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm trước ngày 10/11 *(hoặc đột xuất khi có yêu cầu)* báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện *(qua phòng Kinh tế và Hạ tầng).*

**2.** Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm trước ngày 10/12 *(hoặc đột xuất khi có yêu cầu)* tổng hợp thám mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

**3.** Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyền quyết định.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - TT Huyện ủy (b/c);  - TT HĐND huyện (b/c);  - UMTTQVN huyện, các tổ chức đoàn thể huyện (p/h);  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  - Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện (t/h);  - UBND các xã, thị trấn (t/h);  - Lưu: VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Văn Thủy** |