    Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны намрын ээлжит чуулганы Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр (Лхагва гараг)-ийн хуралдаан 10 цаг 10 минутад Төрийн ордны \"В\" танхимд эхлэв.  
   
                Байнгын хорооны дарга, УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхорол ирц, хэлэлцэх асуудлын дарааллыг танилцуулж, хуралдааныг даргалав.  
   
                Хуралдаанд ирвэл зохих 16 гишүүнээс 13 гишүүн ирж, 81.2 хувийн ирцтэй байв. Үүнд:  
   
                Чөлөөтэй: Ч.Улаан, Ө.Энхтүвшин.  
                Тасалсан: Д.Загджав.  
                  
                Нэг. Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл (анхны хэлэлцүүлэг)  
   
                Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны дэд сайд С.Төмөр-Очир, тус яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга С.Наранцогт, Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ж.Алтантуяа, тус яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга Н.Түмэндэмбэрэл, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн дэд сайд С.Чинзориг, тус яамны Санхүүгийн хэлтсийн дарга Ж.Ням-Осор, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Ч.Алтанхуяг, тус газрын Бодлогын хэрэгжилт, санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Дашдондог, Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн  дарга Д.Баттөр, тус яамны Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Гэрэлмаа, Зарлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн П.Оюундэлгэр, мэргэжилтэн Б.Мөнхтуул, Б.Доржсэмбэ, тус газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Батбаатар, УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны референт Р.Эрдэнэтуяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байлцав.  
   
                Д.Оюунхорол: -Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл (анхны хэлэлцүүлэг), Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2009 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл (анхны хэлэлцүүлэг), Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай, Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2009 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2009 оны төсвийн тухай хуулиудын төсөл (хоёр дахь хэлэлцүүлэг) зэрэг хэлэлцэх асуудлыг хэлэлцэхийг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
                Зөвшөөрсөн                         11  
                Татгалзсан                           -  
                Бүгд                                        11  
                Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжиж хэлэлцэх асуудлыг баталлаа.  
   
Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Байнгын хорооны дарга Д.Оюунхорол танилцуулав.  
   
                Танилцуулгатай холбогдуулан УИХ-ын гишүүн З.Алтай, Х.Бадамсүрэн, С.Бямбацогт, Р.Буд, Ц.Даваасүрэн, А.Тлейхан, Ц.Дашдорж, Д.Дондог, Д.Арвин, Ж.Энхбаяр нарын асуусан асуултад ажлын хэсгээс Ж.Алтантуяа, С.Чинзориг, С.Төмөр-Очир, Д.Баттөр, Б.Гэрэлмаа,  Н.Түмэндэмбэрэл,  С.Наранцогт нар хариулж, тайлбар хийв.   
   
                УИХ-ын гишүүдийн гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томъёоллоор санал хураалт явуулав.    
   
                Д.Оюунхорол: -С.Бямбацогт гишүүний гаргасан, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, шинэ техник, технологи бүхий орчин үеийн сургалтын бааз, лабораторитой болгох гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн         10  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        11  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
                -УИХ-ын гишүүн Д.Кёкүшюзан Батбаяр, С.Бямбацогт нарын гаргасан Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд \"Урьдчилан сэргийлэх нь эмчлэхээс хялбар\" зарчмыг баримталсан шинэ аргачлал нэвтрүүлнэ гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн          13  
Татгалзсан                               -  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
                -УИХ-ын гишүүн А.Тлейхан, Р.Буд нарын гаргасан, \"Гадаадын шашны байгууллагын санхүүжилттэй их, дээд сургууль, ерөнхий боловсролын дунд сургууль, цэцэрлэг зэрэг байгууллагуудын сургалтын чанар, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ хийж, зөвшөөрөл олгохыг хориглоно. Холбогдох хууль тогтоомжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулна\" гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн          10  
Татгалзсан                              3  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
                -УИХ-ын гишүүн Р.Буд, А.Тлейхан нарын гаргасан  \"Үндэсний эрдэмтдийн хүч чадавхийг ашиглах боломжийг өргөтгөж, олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай, чанартай цөөн их, дээд сургууль бий болгож, өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр төрөөс бүх талаар дэмжинэ\" гэж нэмэх  гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн           9  
Татгалзсан                             4  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Кёкүшюзан Батбаяр, С.Бямбацогт нарын гаргасан, \"Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг хүүхдэд ноогдох компьютерийн тоог 3 дахин нэмэгдүүлж, багш бүрийг зөөврийн компьютертэй болгоно\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт, Д.Кёкүшюзан Батбаяр нарын гаргасан, \"Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэн бүр жилд нэг удаа нарийн мэргэжлийн цогц үзлэг оношилгоог үнэ төлбөргүй хийлгэх боломжийг бүрдүүлнэ\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн         11  
Татгалзсан                             2  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт, Д.Кёкүшюзан Батбаяр нарын гаргасан, \"Малчин бүрийг нийгмийн даатгалын нэрийн данс, эрүүл мэндийн даатгалтай болгоно\" гэсэн саналыг  дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Кёкүшюзан Батбаяр, С.Бямбацогт нарын гаргасан, \"Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн 3 ээлжийг арилгаж, сурагчдын дотуур байрны хүрэлцээг нэмэгдүүлнэ\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн         11  
Татгалзсан                             2  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхоролын гаргасан, \"Нийгмийн даатгалын хуримтлалын сангийн хөрөнгийг зах зээлийн эргэлтэнд оруулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх гэсэн  саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.    
   
Зөвшөөрсөн           3  
Татгалзсан                           10  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдсэнгүй.  
   
-УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн, А.Тлейхан нарын гаргасан, \"Их, дээд сургуулийн орчны стандарт боловсруулан батлуулж, түүний дагуу бүх их, дээд сургуулиудыг аттестатчилж, нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тохирсон дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэдэг тогтолцоог бүрдүүлэх\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.    
   
Зөвшөөрсөн         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Кёкүшюзан Батбаярын гаргасан,  \"Багш нарын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, Оюутан сурагчдыг бүрэн компьютержуулах, Зөөврийн компьютерээр багш нарыг хангах\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн Р.Будын гаргасан, \"Чанаргүй сургалттай их, дээд сургуулиудыг хаах\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн Р.Буд, З.Алтай, Д.Одбаяр, Д.Арвин нарын гаргасан,  \"Хөдөөгийн ард иргэдэд үзүүлэх их, дээд сургуулийн боловсролын хүртээмж чанарыг сайжруулах, хөдөөнөөс хотод ирж суралцаж байгаа оюутнуудын зардал чирэгдлийг бууруулах замаар хөдөлмөрчдийн мөнгөн орлогыг нэмэгдүүлэх үүднээс хотын их, дээд сургуулийн мэргэжлийн төрөлжсөн сургууль салбарыг бүсийн төвүүдэд болон томоохон хотуудад байгуулах ажлыг эдийн засгийн бодлогоор дэмжих гэж нэмэх\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн           9  
Татгалзсан                             4  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн З.Алтай, Д.Арвин, Ц.Даваасүрэн, Д.Дондог, Д.Кёкүшюзан Батбаяр, Д.Оюунхорол нарын гаргасан \"Ерөнхий боловсролын сургуульд түүх соёлоо дээдлэх, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхоролын гаргасан, \"Малчид жижиг аж ахуй эрхлэгчид, ажилгүй иргэдийг нийгмийн даатгалд хамруулж, тэднийг төрөөс дэмжих тогтолцоонд шилжих\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.    
   
Уг саналын томъёололтой холбогдуулан УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхорол, С.Бямбацогт нар санал хэлж, ажлын хэсгээс С.Чинзориг тайлбар хийв.  
   
Зөвшөөрсөн           4  
Татгалзсан                             9  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдсэнгүй.   
   
-УИХ-ын гишүүн А.Тлейхан, С.Бямбацогт, Ц.Даваасүрэн нарын гаргасан, \"Эмчилгээний хяналтын тогтолцоог бий болгож бэхжүүлэх\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн           8  
Татгалзсан                             5  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн Ц.Баярсайхан, Х.Бадамсүрэн, Р.Раш, Ж.Батсуурь, Я.Батсуурь, Х.Наранхүү нарын гаргасан, \"Говийн бүс нутагт орчин үеийн эмчилгээ оношилгооны төв байгуулах\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн         11  
Татгалзсан                             2  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн А.Тлейхан, Ц.Даваасүрэн нарын гаргасан, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн 1.14-т Эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагын үйл ажиллагаа (менежмент) сайжруулах тухай нэмж оруулах\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн           8  
Татгалзсан                             5  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн Л.Гүндалайгийн гаргасан, Аймгийн төвүүдийг компьютер томограф, MRI аппаратаар хангана, аймгийн төвүүдэд усан бассейн байгуулах, сургуулийн хүүхдүүдэд усанд сэлэх талаар хичээл заах (программд оруулах) гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Дээрх заалттай холбогдуулан УИХ-ын гишүүн Л.Гүндалай тайлбар хийв.  
   
Зөвшөөрсөн         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
-УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэнгийн гаргасан, Эмчилгээний хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгож бэхжүүлэх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн           8  
Татгалзсан                             5  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.   
   
Д.Оюунхорол: -Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг  Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.    
   
Зөвшөөрсөн         13  
Татгалзсан                              -  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томъёоллыг Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.  
   
                Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхорол УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов.  
   
                Уг асуудлыг 13 цаг 05 минутад хэлэлцэж дуусав.  
   
                Хоёр. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2009 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл (анхны хэлэлцүүлэг)  
   
                Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны дэд сайд С.Төмөр-Очир, тус яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга С.Наранцогт, Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ж.Алтантуяа, тус яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга Н.Түмэндэмбэрэл, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн дэд сайд С.Чинзориг, тус яамны Санхүүгийн хэлтсийн дарга Ж.Ням-Осор, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Ч.Алтанхуяг, тус газрын Бодлогын хэрэгжилт, санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Дашдондог, Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн  дарга Д.Баттөр, тус яамны Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Гэрэлмаа, Зарлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн П.Оюундэлгэр, мэргэжилтэн Б.Мөнхтуул, Б.Доржсэмбэ, тус газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Батбаатар, УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны референт Р.Эрдэнэтуяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байлцав.   
   
УИХ-ын гишүүн Ц.Дашдорж, Ц.Баярсайхан, С.Бямбацогт нар санал хэлэв.  
   
УИХ-ын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томъёоллоор санал хураалт явуулав.  
   
Д.Оюунхорол: -УИХ-ын гишүүн Ц.Баярсайхан, Х.Бадамсүрэн нарын гаргасан, \"Өмнөговь аймгийн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг Шинжлэх ухаан техникийн их сургуулийн салбар сургууль болгож өргөтгөх\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Дээрх саналтай холбогдуулан УИХ-ын гишүүн Ц.Баярсайхан, Ц.Даваасүрэн нар тайлбар хийв.   
   
                Зөвшөөрсөн                          9  
                Татгалзсан                            4  
                Бүгд                                        13  
                Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Арвин, Д.Оюунхорол, З.Алтай, Ц.Даваасүрэн, Д.Дондог, Д.Кёкүшюзан Батбаяр нарын гаргасан, \"Түүх соёлоо дээдлэх, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх\" гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн                         13  
Татгалзсан                             -  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
                Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томъёоллыг Эдийн засгийн байнгын хороонд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.  
   
Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов.  
   
Уг асуудлыг 13 цаг 15 минутад хэлэлцэж дуусав.   
   
Гурав. Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай, Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2009 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2009 оны төсвийн тухай хуулиудын төсөл (хоёр дахь хэлэлцүүлэг)  
   
                 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны дэд сайд С.Төмөр-Очир, тус яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга С.Наранцогт, Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ж.Алтантуяа, тус яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга Н.Түмэндэмбэрэл, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн дэд сайд С.Чинзориг, тус яамны Санхүүгийн хэлтсийн дарга Ж.Ням-Осор, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Ч.Алтанхуяг, тус газрын Бодлогын хэрэгжилт, санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Дашдондог, Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн  дарга Д.Баттөр, тус яамны Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Гэрэлмаа, Зарлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн П.Оюундэлгэр, мэргэжилтэн Б.Мөнхтуул, Б.Доржсэмбэ, тус газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Батбаатар, УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны референт Р.Эрдэнэтуяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байлцав.  
   
УИХ-ын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томъёоллоор санал хураалт явуулав.  
   
 Д.Оюунхорол: -УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн, Ө.Энхтүвшин, Л.Гүндалай нарын гаргасан, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод \"Багш хүүхдийн ордон\" барих хөрөнгийн асуудлын тэрбум 600 сая төгрөгийг 2009 оны төсөвт тусгах гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.    
   
Зөвшөөрсөн                           7  
Татгалзсан                             6  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Кёкүшюзан Батбаяр, С.Бямбацогт нарын гаргасан, Ховд аймагт мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилга худалдан авахад зориулж 450.0 сая төгрөг тусгах гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн                           8  
Татгалзсан                             5  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэнгийн гаргасан, соёл спортын цогцолборыг Хөвсгөл, Бүрэнтогтох суманд барихад зориулж 490.0 сая төгрөгийг нэмж тусгах гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн                         11  
Татгалзсан                           2  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэнгийн гаргасан, Хөвсгөл, Тосонцэнгэл суманд 160 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг шинээр барих 360.0 сая төгрөг гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн                         11  
Татгалзсан                           2  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэнгийн гаргасан, Улаанбаатар хотод хөдөөгийн оюутнуудад зориулсан оюутны байр шинээр барих төсөв 3.2 тэрбум төгрөг гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.    
   
Зөвшөөрсөн                         10  
Татгалзсан                             3  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Ц.Баярсайхан, Ц.Дашдорж, Ж.Энхбаяр, Х.Бадамсүрэн нарын гаргасан, Техник технологийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх үйл ажиллагааг дэмжиж Шинжлэх ухаан, техникийн их сургуулийн номын сангийн барилгыг барьж дуусгахад зориулан 1.2 тэрбум төгрөг гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн                         8  
Татгалзсан                           5  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
 -УИХ-ын гишүүн Ц.Дашдорж, Ж.Энхбаяр нарын гаргасан Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөлд дутагдаж байгаа эх үүсвэрт 188.6 сая төгрөг тусгах гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн                         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн, З.Алтай, Х.Бадамсүрэн нарын гаргасан, Уул уурхайн чиглэлийн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэхэд 1.0 тэрбум төгрөг гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн                          8  
Татгалзсан                            5  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн  Ц.Баярсайхан, Х.Бадамсүрэн нарын гаргасан, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 2 дугаар 10 жилийн дунд сургуулийн барилгын өргөтгөлд 650.0 сая төгрөг тусгах гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн                         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
 -УИХ-ын гишүүн Ц.Баярсайхан, Х.Бадамсүрэн нарын гаргасан, Өмнөговь аймгийн Хүрмэн суманд баригдаж байгаа 75 ортой барилгын 2009 онд 100.0 сая төгрөг гэснийг 146.2 сая төгрөг гэж нэмж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн                         11  
Татгалзсан                           2  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Ц.Баярсайхан, Х.Бадамсүрэн нарын гаргасан, Өмнөговь аймгийн Ноён суманд 60 ортой цэцэрлэгийн барилга 100.0 сая төгрөг гэснийг 265.9 сая төгрөг гэж нэмж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн                         12  
Татгалзсан                           1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Ц.Баярсайхан, Х.Бадамсүрэн нарын гаргасан, Өмнөговь аймгийн Булган сумын соёлын төвийн их засварт 150.0 сая төгрөг гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.    
   
Зөвшөөрсөн                         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхорол, Ш.Сайхансамбуу, Д.Балдан-Очир нарын гаргасан, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Л.Цэндийн нэрэмжит нэгдүгээр цогцолбор сургуулийн 620 хүүхдийн суудалтай ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн барилгыг шинээр барихад 2.0 тэрбум төгрөгийг нэмж тусгуулах гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн                         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Одбаярын гаргасан, Дорнод аймгийн Баяндун, Матад сумдад цэцэрлэгийн барилга шинээр барихад 500.0 сая төгрөгийг нэмж тусгах гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн                         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Одбаярын гаргасан, Ахмад дайчдыг орон сууцаар хангах ажлыг зохион байгуулахад шаардагдах зардлыг 6.0 тэрбум төгрөг хүртэл нэмэгдүүлэх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа  гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн                         10  
Татгалзсан                             3  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
 -УИХ-ын гишүүн А.Тлейханы гаргасан,  \"Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хотын  нэгдүгээр ахлах сургуулийн 960 хүүхдийн барилгыг шинээр барих 2.0 тэрбум төгрөг гэж нэмэх\" гэсэн саналыг дэмжиж  байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн                         8  
Татгалзсан                           5  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
-УИХ-ын гишүүн Д.Дондогийн гаргасан, Төв аймгийн Өндөрширээт сумын дунд сургуулийн уурын зуухыг засварлаж шинэчлэхэд зориулж 70.0 сая төгрөгийг тусгах гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.   
   
Зөвшөөрсөн                         13  
Татгалзсан                             -  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
 -УИХ-ын гишүүн Д.Дондогийн гаргасан, Төв аймгийн Өндөрширээт сумын дунд сургуулийн дотуур байрыг шинээр барихад 300.0 сая төгрөг гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө үү.  
   
Зөвшөөрсөн                         12  
Татгалзсан                             1  
Бүгд                                        13  
Гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.  
   
 Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай, Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2009 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2009 оны төсвийн тухай хуулиудын төслийн талаар Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Төсвийн байнгын хороонд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.  
   
Хуралдаан 13 цаг 30 минутад өндөрлөв.  
   
Тэмдэглэлтэй танилцсан:  
НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ,  
СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙНГЫН  
ХОРООНЫ ДАРГА              Д.ОЮУНХОРОЛ  
   
Тэмдэглэл хөтөлсөн:  
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ  
ХӨТЛӨГЧ Д.ЭНЭБИШ  
   
   
УИХ-ЫН НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2008 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР  
САРЫН 12-НЫ ӨДӨР (ЛХАГВА ГАРАГ)-ИЙН НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙНГЫН ХОРООНЫ ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ  
   
                Хуралдаан 10 цаг 10 минутад эхлэв.  
   
                Д.Оюунхорол: -За эрхэм гишүүдийнхээ энэ өдрийн амгаланг айлтгая. Байнгын хорооны хуралдаанд ирвэл зохих 17 гишүүнээс ирсэн 10 гишүүн. Ирц 62.0 хувьтай байгаа учраас Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдаанаа нээснийг мэдэгдье.  
   
                Өнөөдрийн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулъя. Нэгдүгээрт Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл анхны хэлэлцүүлэг. Хоёрдугаарт, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2009 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэг. Гуравдугаарт, Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай, Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2009 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2009 оны төсвийн тухай хуулиудын төслийн хоёрдахь хэлэлцүүлгийг хийхээр хуралдах гэж байна.  
   
                Хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны дэд сайд С.Төмөр-Очир сайд ирсэн байна. Боловсролын яамны санхүү, эдийн засгийн газрын дарга Наранцогт ирсэн байна. Эрүүл мэндийн яамнаас: Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Алтантуяа ирсэн байна. Эрүүл мэндийн яамны санхүүгийн газрын дарга Түмэндэмбэрэл ирсэн байна. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамнаас хоёр сайдын нэгийг дуудаарай. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны санхүүгийн газрын дарга Ням-Осор ирсэн байна. Нийгмийн даатгалын газрын дарга Алтанхуяг ирсэн байна. Нийгмийн даатгалын газрын бодлого хэрэгжилт, санхүүгийн газрын ахлах мэргэжилтэн Дашдондог ирсэн байна.   
   
                Сангийн яамнаас: Сангийн яамны төсвийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Оюундэлгэр ирсэн байна. Сангийн яамны төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн Мөнхтуул, Сангийн яамны төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн Доржсэмбэ, Сангийн яамны хөрөнгө оруулалтын газрын хэлтсийн мэргэжилтэн Батбаатар гэсэн ийм хүмүүс ирж оролцож байгаа юм байна. Сангийн яамнаас өөр хүн ирэхгүй байна уу. За ийм хүмүүс манай хуралд оролцож байгаа юм байна.  
   
                Хэлэлцэх асуудлаа батлах саналтай гишүүд гараа өргөнө үү. Дээрх 4 асуудлаар. За ингээд хуралдаанд оролцож байгаа 11 гишүүнээс 11-үүлээ зөвшөөрч 100.0 хувийн саналаар хэлэлцэх асуудлаа баталж байна аа. Баярлалаа.   
   
Хэлэлцэх асуудалдаа оръё. Нэгдүгээрт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хэлэлцье. Ингээд бид бол анхны хэлэлцүүлгийн тухай мэдээлэл гишүүдэд материал тарсан учраас та бүхэн танилцсан байх. Энэ асуудлаар ерөнхийдөө манай байнгын хорооноос ямар байр суурьтай энэ асуудалд хандах вэ гэдэг саналаар материал жаахан бэлдсэн. Энийгээ та бүхэнд танилцуулъя.  
   
Д.Оюунхорол: -Ингээд Монгол Улсын Засгийн газрын 4 жилийн үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн талаар манай байнгын хороон дээр ер нь бол иргэд, иргэний нийгэм, аж ахуйн нэгж, бусад байгууллагуудаас олон санал бодол хүсэлтүүд бас ирж байгаа. Манай Улсын Их Хурлын гишүүдээс бас тодорхой саналуудыг тусгуулахаар оруулж ирсэн. Тэгээд энийг бол бүхэлд нь ер нь нэгтгээд би одоо та бүхэндээ салбар болгоноор нь танилцуулъя.  
   
Нэгдүгээрт, эрүүл мэндийн бодлогын тухайд манай байнгын хороон дээр ирсэн саналуудыг нэгтгэж томъёолбол нүүдлийн түргэн тусламж үзүүлдэг сүлжээ байгуулж, хөдөө орон нутгийн алслагдсан хүн амд эрүүл мэндийн шуурхай үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэмээр байна аа. Өнөөдөр бүсийн эмчилгээ оношилгооны төв байгуулна гээд Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт одоо бичигдсэн байгаа. Хэдийгээр энэ нь түргэн тусламжийн үйлчилгээг үзүүлэх боловч яг өнөөдөр амьдрал дээр бол энэ асуудлыг шийдэх боломж гарц нь бол тийм төдийлөн сайн бишээ. Тэгээд бидний хийсэн юм цаасан дээр бичигдээд өнгөрөх биш амьдралд хэрэгжих тэр боломжтой байх утгаар нь бид нүүдлийн түргэн тусламжийн сүлжээг түргэвчилсэн байдлаар байгуулах нь бол иргэддээ, хөдөөгийн ард иргэдэд хүртээмж сайтай юмаа гэсэн ийм саналаар энэ томъёоллыг боловсруулсан.  
   
Хоёрдугаарт, алслагдсан баруун бүсийн нутгийн төрийн албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулахын тулд бүсийн нэмэгдлийн асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж Монгол Улсын Ерөнхий сайд Баяр Завхан болон баруун аймагт ажиллах үеэрээ иргэд, сонгогчдын уулзалтан дээр зарласан гээд. Энэ бол баруун аймгуудаас ийм санал ирж байгаа юм. Тийм учраас энд бол цаана нь эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч, сувилагч, төрийн албан хаагчид, цаана нь боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш нар, төрийн захиргааны байгууллагад ажиллаж байгаа бүх хүмүүст хамрагдах юмаа. Энэ асуудлыг оруулсан.  
   
Гуравдугаарт, аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийн менежментийг сайжруулж, хөдөөгийн сумдын эмнэлгүүдийг хорт хавдар, осол, гэмтэл зэрэг өвчнүүдийг эрт оношлох оношилгоо эмчилгээ, сувилахуйн орчин үеийн багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах шаардлагатай байна. Бүсийн эмчилгээ оношилгооны төв байгуулагдаад барина гэсэн мөртлөө тэр нь бол үнэхээр зөвхөн Ховдод байгаа учраас жишээлбэл Говь-Алтай ч юм уу, Завхан ч юм уу ингээд бусад аймгийн хүмүүс эмчилгээ оношилгооны төв баруун бүсэд баригдсан. Энэ нь үйлчилгээний хүртээмж авчихна аа гэж үзээд байгаа боловч амьдрал дээр энэ бол хэрэгжих боломж байхгүй. Цаашаа явж эмчилгээ оношилгоо хийлгэнэ гэдэг тийм монгол хүн бараг байхгүй шүү дээ. Ер нь бол аргаа ядвал тэгээд урагшаа явах нь, Улаанбаатар луугаа дөхдөг. Тийм учраас энийг амьдралд арай ойрхон болгохын тулд аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг өөрийг нь чадавхижуулах, орчин үеийн тийм хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах шаардлагатай байна аа гэж ингэж үзэж саналыг энэ томъёоллоор нь оруулаач ээ гэсэн ийм саналууд ирсэн.  
   
Эрүүл мэндийн салбарын бага тушаалын ажилтнуудыг эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн нэгэн адил түвшинд үйл ажиллагаагий нь үнэлэх бодлого боловсруулж, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний адил тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлтөнд хамруулаач ээ гэдэг ийм саналууд их ирсэн. Энэ бол өнөөдөр Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулаад, энэ асуудлыг санхүүжилтийнх нь хамт шийдвэрлээч ээ гэсэн саналыг энэ 4 жилд хийгээч. Өөрөөр хэлбэл эмнэлгийн салбарт ажиллаж байгаа сувилагч, асрагч болон үйлчилгээний өөрөөр хэлбэл ажилчид нь энэ одоо нэмэгдэл олгох бүх нэмэгдлээс хасагдсан байгаа юм. Тийм учраас энэ цоорхой гаргасан хуулиа засаад энэ асуудлыг тэр хамгийн муу муухай юм болгонтой нь ноцолддог энэ эрүүл мэндийн бага тушаалын ажилтнуудыг тусламжинд, тэтгэмжинд хамруулах асуудлыг нь хамтад нь шийдвэрлэж өгөөч ээ гэдэг саналыг оруулж байгаа.  
   
Дараа нь иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалах эмгүй эмчилгээний орчин бүрдүүлэхийг дэмжиж, биеийн тамирын чийрэгжүүлэлтийн кабинетыг байгуулж өгөөч ээ гэдгийг олон аймаг, сумуудаас ийм саналыг тавьж байгаа юм байна. Энэ асуудлыг мөн бас Засгийн газрын 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрт тусгаач ээ гэсэн. Хоёрдугаарт нь, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны бодлогын асуудлын тухайд манай Их Хурлын гишүүдээс олон санал гарч байгаа. Жишээлбэл, Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа их, дээд сургуулиудын үйл ажиллагаа чанаргүй байна, тоо нь олон байна, энэ асуудлуудыг ер нь цэгцлээч ээ гээд.   
   
Тэгэхээр манай улсад төрийн өмчийн 47, хувийн хэвшлийн 100 гаруй их, дээд сургууль өнөөдөр үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд эдгээр сургуулиудад 160 мянган оюутан суралцдаг гэсэн тооцоо байна. Боловсролын салбарын хөгжил нь дээд боловсролын системийг дэлхийн дээд боловсролын чиг хандлагад ойртуулж, боловсрол нь зарлага биш орлогод чиглэсэн эрс өөрчлөлтийг хийх ёстой гэсэн ийм томъёолол байдаг. Сүүлийн жилүүдэд их, дээд сургуулиудын сургалтын чанарт эрс өөрчлөлт хийхийг үндсэн зорилгоосоо хазайсныг иргэд сонгогчид ихээр шүүмжилж байна. Их, дээд сургуулиуд нь судалгаа шинжилгээ, сургалт оюун бодлоо уралдуулдаг... болохынх нь хувьд мэдлэгийн зууны дуудлагад зохих хариу өгөх чадавхитай, мэргэжилтэн бэлтгэхэд үндсэн ажлаа чиглүүлэх нь зүйтэй гэж ер нь олон гишүүдээс ийм санал гарсан. Иргэдээс бас ийм санал ирж байгаа.  
   
Манай улсын дээд боловсролын системийг чанарыг нь эрс дээшлүүлэхэд төрөөс тусгайлсан бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх цаг болсон байна. Энэ өөрчлөлтийг төрийн мэдлийн их сургуулиудаас бас мөн эхлэх хэрэгтэй гэсэн ийм саналтай байгаа. Их, дээд боловсролын талаар дараахь саналуудыг Засгийн газрын 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрт тусгаж оруулж өгөөч ээ гэсэн саналыг олон хүмүүсээс ирүүлсэн.  
   
Нэгдүгээрт, дээд боловсролд магадлан итгэмжлэлийн олон улсын стандартыг нэвтрүүлэн, багшийг чанаржуулах асуудлыг бэхжүүлэн, эрдмийн зэрэг цол олгодог асуудлыг цэгцлээч ээ гэж. За нэг ийм асуудал байна. Буд гишүүн яг ярьдаг асуудал нь орж ирж байна. Үндэсний эрдэмтдийн хүч чадавхийг ашиглах боломжийг өргөтгөж, гадны хил давсан чанар муутай сургалтаас хамгаалах, олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай цөөн чанартай, цөөн их сургуулийг бий болгож, төрөөс бүх талаар дэмжинэ гэсэн ийм саналыг манай гишүүд бас гаргаж байгаа.  
   
Олон улсын хэмжээний их сургуулийг мэргэжлийн аккертетацийн байгууллагад Монгол улс элсмээр байна аа. Үнэхээр олон улсын хэмжээнд дээд боловсрол гэдгийг хэмждэг тэр одоо шалгуур нь юу байдаг юм бэ, тэр байгууллагад нь элсээд мэргэжлийнх нь хөтөлбөрүүдийг одоо магадлан итгэмжлэх ажлыг энд нэгдсэнээрээ хийх энэ боломжийг бүрдүүлээсэй гэсэн ийм саналыг оруулж байна.  Оюутны дотуур байрны хүрэлцээг сайжруулж, оюутны хотхон байгуулах асуудлыг байнга ярьж байгаа. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон. Харамсалтай нь яаж хийх вэ гэдэг тэр аргачлалаа бол сайн тодорхойлж өгөөгүй ингэж бичсэн байгаа. Тийм учраас төрийн бодлогоо дэмжин, тусгай ажлын алба байгуулж, оюутны хотхон байгуулах асуудлыг цэгцлээч ээ гэсэн ийм саналыг оруулж байгаа.  
   
За гадаадад төрийн зардлаар суралцаж төгсөөд, амжилттай ажиллаж байгаа хүмүүсийг тусгай хөнгөлөлттэй нөхцөлд зарлан урьж, их сургуулиудад лаборатори судалгааны төвийн удирдагчаар ажиллах нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгөөч ээ. Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын Засгийн газраас төрийн зардлаар сурч байгаа хүмүүс маань ихэнх нь эргэж ирэхгүй байна. Энэ хүмүүсийнхээ боломжийг ашиглаач ээ гэж иргэдээс, манай гишүүдээс гарч байгаа энэ олон саналуудыг багцалбал ийм томъёолол гарсан юмаа гэдгийг хэлмээр байна.  
   
Мэргэжлийн сургалтын талаар ажилгүй болон мэргэжлийн бус ажил эрхэлж буй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, орлогыг нэмэгдүүлэн, ядуурлыг бууруулах талаар салбарын яамдын бодлого, үйл ажиллагааг уялдуулах шаардлагатай байна аа гээд. Би гишүүдээс ирсэн саналаа нэгтгэсэн юм. Байнгын хорооны. Гишүүд яахав өөрсдийнхөө саналыг хэлнэ. Би өнөөдөр нэгтгэсэн саналаа хэлж байгаа юм.   
   
Ер нь бол гишүүдэд өөрөөр хэлбэл Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр та нарт бүгдээрэнд чинь тарчихсан байгаа. Энэ дээр бол иргэдээс ирсэн санал, энэ материалуудыг би ерөнхийд нь зүгээр ингээд томъёолсон өөрийнхөө яг боловсруулсан цаасаа ингээд уншаад танилцуулчихъя.  
   
Тэгээд ажилгүй болон мэргэжлийн бус хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас санхүүждэг олон чанаргүй мэргэжлийн сургалтыг багасгаж, ажил олгогчдын захиалга, хүсэлтэд тулгуурласан хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн сургалтуудыг зохион байгуулах асуудлыг оруулж өгөөч ээ гэж ер нь олон саналууд ирж байгаа. Техник мэргэжлийн чанарыг дээшлүүлж, эргэлтэнд нийцүүлэхийн тулд хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгөх үүднээс мэргэжлийн боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн найруулах ажлыг батлуулах шаардлагатай байна.   
   
Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, шинэ техник технологи бүхий орчин үеийн лабораториор бэхжүүлнэ гэсэн энэ ажлыг энэ 4 жилд идэвхтэй хийгээч ээ, бүсчилсэн хэлбэрээр хийгээч ээ гэсэн ийм олон саналууд ирсэн.   
   
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын талаар иргэдээс, ер нь бол манай гишүүдээс олон саналууд гарсан. Ерөнхийд нь багцалбал ерөнхий боловсролын сургуулиудыг хэрэглэж байгаа сурах бичгийн агуулга, хэнд, юу ойлгуулах нь ойлгомжгүй, найруулга, зөв бичих дүрмийн олон алдаатай, ойлгомжгүй хэлбэрээр дүүрэн байгааг иргэд, эцэг эхчүүд багачууд ихээхэн шүүмжилж байна. Тийм учраас ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын чанарыг дээшлүүлж, олон улсын боловсролын стандартад нийцүүлэх олон улсын сурлагын түвшин тогтоох шалгалт гэж байдаг. Шалгаруулалтанд улсаараа оролцож, дэлхийн хэмжээний үнэлгээг үндэсний хэмжээнд тогтоох, энэ байгууллагад гишүүнчлэлээрээ элсээч ээ.  
   
Хоёрдугаарт, нэг хүүхэд нэг компьютер, нэг багш нэг компьютер гэж төслийг хэрэгжүүлэхдээ хөдөө, орон нутгийн сургуулиас нь бас эхлүүлээч ээ. Өнөөдөр ер нь боловсролын салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүд ихэнх нь бол Улаанбаатар хотоо тойроод, Улаанбаатар хотоосоо дандаа эхэлж байна аа. Тийм учраас энийг хөдөө орон нутгаасаа эхлүүлээч ээ гэдэг саналыг олон гишүүд хөдөөнөөс сонгогдсон гишүүд бас тавьсан.  
   
Гуравдугаарт нь, гадаадын шашны байгууллагын санхүүжилттэй их, дээд сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн сургалтын чанар, хөтөлбөр төлөвлөгөөг үйл ажиллагаанд нь хяналт шинжилгээ хийж, зөвшөөрөл олгох асуудлаа хориглооч ээ гэж байна. Өнөөдөр ерөнхий боловсролын дунд сургууль, цэцэрлэгүүдийн сургалтын төлбөр доод тал нь 1000-5000 доллар, ерөнхий боловсролын зарим нэг сургуулийн сургалтын төлбөр 10000 долларт хүрсэн тухай мэдээллүүд ирж байгаа. 10000 шүү, Монголд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сургалтын төлбөрүүд. Энэ бол өнөөдөр бас хэр хэмжээнээсээ нэлээн хэтэрч байна аа. Үндсэн хуулиар олгогдсон ерөнхий боловсролын дунд сургуульд суралцах, хуулиар олгогдсон эрх нь хязгаарлагдаж байна аа гэдэг ийм саналуудыг тавьж байгаа. Үнэ төлбөргүй олгох ёстой гээд.  
   
Хэдийгээр зах зээлийнх нь зарчмаар явуулах гээд байгаа ч гэсэн энэ бол олон хууль зөрчиж байгаа учраас энэ асуудлыг эргэж хараач ээ гэж ийм саналыг тавьж байгаа. Холбогдох хууль тогтоомжинд нь нэмэлт өөрчлөлтийг оруулаач ээ гэдэг. За ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн хичээлийн болон дотуур байрыг барих, өргөтгөх зэргээр чанартай боловсролын орчин бүрдүүлэхэд ахиц гаргана аа гээд бичсэн байна. Боловсролын сайдын төсөлд туссанаараа бол зарим нэг томъёоллууд нь бол эзэнгүй, нэр хаяггүй, олон тэрбум төгрөгийг байршуулж тавьсан байна лээ. Тэгэхээр энийг дараа нь төсөв хэлэлцэх үед манай гишүүд анхааралтай харж байгаад ярих байх аа.  
   
Шинжлэх ухааны бодлогын тухайд улс орны хөгжил, эдийн засагт шууд үр дүнгээ өгөх стратегийн ач холбогдолтой судалгааны ажлыг түлхүү дэмжин, санхүүжүүлэх, гадаадын нэртэй лабораториудад эрдэмтдээ урьж ажиллуулах замаар дэмжинэ гэсэн ийм агуулгыг шинжлэх ухааны бодлогын тухайд оруулж өгөөч ээ гэж эрдэмтдээс нэлээн олон санал ирсэн. Эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын шинжлэх ухаан, технологийн санал бодлогыг төрийн бодлого боловсруулахад харгалздаг механизмыг бий болгож тогтоож өгөөч ээ гэсэн ийм санал ирсэн.  
   
Хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлын бодлогын тухайд хөдөлмөрийн үнэлэмжийг зөв тогтоох зорилтот бүлэгт чиглэсэн ажлын байр бий болгосон ажил олгогчдыг дэмжин урамшуулах ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Иймд нэгдүгээрт, хөдөлмөрийн бирж ажиллуулах талаар төрийн бус байгууллагуудын үүсгэл санаачилгыг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийн сүлжээ байгуулан, залуу ажиллагсдад тохирсон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоох, сургалттай хосолж, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлж өгөх асуудлыг нэмж томъёолж оруулж өгөөч ээ гэсэн ийм санал ирсэн байгаа.  
   
Хүн амын бүлгүүд, түүний дотор нийгмийн эмзэг бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, өрх гэр бүл хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх асуудлыг оруулж өгөөч ээ гэсэн ийм санал байгаа. Хөдөлмөрийн үнэлгээг шударга биш байна аа гэдэг нь ер нь бол тэр тусмаа хөдөө орон нутагт хөдөлмөрийн хөлснөөс доод үнэлгээтэйгээр ажиллуулдаг аж ахуйн нэгжүүд олон байна. Дундаж нь 70, 80 мянган төгрөгөөр ажил хийлгэдэг, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 108 хүрчихсэн байхад өнөөдөр энийгээ ч бараг хангаж чадахгүй байна аа. Тийм учраас монгол хүн Монгол эх орондоо тайван ажиллаж, амьдрах, хөдөлмөрөө зөв үнэлүүлдэг байх энэ шалгууруудыг нь бол хэрэгжүүлж Засгийн газар өгөхийг нэлээн их хүмүүс хүсэлт болгож байгаа.  
   
Нийгмийн хамгааллын бодлогын тухайд: Нийгмийн даатгалын системийг зах зээлийн харилцаанд нийцүүлэн боловсронгуй болгох шаардлагатай байна аа гээд олон саналууд ирж байгаа. Нэгдүгээрт, нийгмийн даатгалын сангуудын хөрөнгийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж, хяналт тавин, хуулийн этгээд ажиллаж байгаа иргэн бүр заавал даатгалд хамрагдах бодлого хөтөлбөрийн эрх зүйн орчныг бий болгох шаардлагатай байна аа гэж нэмж оруулж өгөөч ээ гэж. Өнөөдөр нийгмийн даатгалын санд байгаа хөрөнгийг ашиглалт нь бас жаахан хууль зөрчиж байгаа, янз бүрийн саналуудыг бол иргэдээс их тавьж байгаа. Тийм учраас энд бол хяналтын механизмыг бий болгож, нийгмийн даатгалын санг арвижуулах энэ механизмыг нь хуулийнх нь дагуу хийж өгөөч ээ гэсэн ийм санал байгаа.  
   
Хоёрдугаарт, стратегийн болон томоохон орд газруудаас олсон орлогоос иргэн бүрт хүртээх эрх зүйн орчин болон санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд, нийгмийн даатгалын дэвтэр, нөхөн олгох дэвтэржүүлэх ажлыг судлан, бодлого боловсруулж үе шаттай зохион байгуулах асуудлыг энэ Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгаж өгөөч ээ гэж.  
   
Гуравдугаарт нь, амьжиргааны түвшинг тодорхойлох аргачлалыг боловсронгуй болгож, үнэхээр нэн ядуу, ядуу, эмзэг бүлгийнхэн гэж хэнийг хэлээд байгаа юм бэ. Энэ нийгмийн хамгааллын чиглэлээр давхардалтай олгогдож байгаа мөнгийг хязгаарлахын тулд энийг томъёолж байгаа хуулиуддаа нэмэлт өөрчлөлт оруулаад, үнэхээр энэ эрх зүйн орчныг нь зөв бүрдүүлж шинэчлээч ээ гэсэн ийм саналууд гишүүдээс нэлээн их гарч байгаа. Энэ асуудлыг боловсронгуй болгооч ээ гэж.  
   
Тавдугаарт нь, хүн амын бодлогын тухайд хүн ам, гэр бүлийн хөгжил бэхжилтэнд үзүүлэх нөлөөг урьдчилан харах хэрэгцээ шаардлага хурцаар тавигдаж байна. Гэр бүл нь бат бэх, үр хүүхдээ эрүүл саруул өсгөн сурган хүмүүжүүлсэн бүтээлч, хариуцлагатай, шилдэг гэр бүлүүдийг дэмжин урамшуулах, тэдний амьдралыг арга, хэв маяг, амьдралын ухааныг бусдад түгээн дэлгэрүүлж, зөв оюунтай, зөв төлөвшилтэй иргэнийг өсгөн хөгжүүлэх шаардлагатай байна аа гэж үзэж байгаа.  
   
Иймд дараа нь ахмад настанд туслах, тэднийг идэвхтэй амьдрахад чиглэсэн нийгмийн үйлчилгээний нэр төрөл, чанар, хүртээмжийг цогцоор нь сайжруулж, олон нийт ба иргэний нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлж, эрүүл насжилтыг дэмжих, насжилтын стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх асуудалдаа анхаарлаа хандуулаач ээ гэсэн ийм саналыг Засгийн газрын 4 жилийн үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт оруулахаар манай байнгын хороон дээр иргэд, иргэний нийгэм, Улсын Их Хурлын гишүүдээс ирсэн санал хүсэлтүүдийг дүгнэж, томъёолж оруулахаар ингэж боловсруулсан. Тэгээд манай гишүүд өнөөдөр өөр өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлэх юмаа.  
   
За ингээд гишүүд асуулт асууж, саналаа хэлэх гишүүд гараа өргөнө үү. Томъёоллоо бичээд өгч болно шууд.   
   
З.Алтай: -За ганц хоёр асуулт асууя. Энэ эрүүл мэндийн салбар үнэхээр уналтанд орчихсон. Ялангуяа эмч, ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх энэ асуудал бол үнэхээр их хоцрогдсон байдаг юм шиг санагддаг юм. Тэгээд үндсэндээ бол хүнд явж явж эрүүл мэнд гэдэг бол хамгийн чухал асуудал шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бид нар одоо жишээ нь Засгийн газраас хэр их хэмжээний мөнгө төсөвлөж байгаа юм. Надад бол хангалтгүй л санагдаж байна. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг аваад үзэж байхад бол 2009 онд зайлуул даа, тэр нэг нэгдүгээр эмнэлгийн дэргэд оношилгооны төвийн барилгын өргөтгөлийн ажлыг хийнэ гэсэн ганц л юм байна лээ шүү дээ. Энэ маягаараа одоо жишээ нь.  
   
Д.Оюунхорол: -Алтай гишүүн ээ, эхлээд Засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөрийг, дараа нь төсөв рүүгээ орно шүү гуравдугаар асуудал байгаа.  
   
З.Алтай: -Энэ чинь мөрийн хөтөлбөр шүү дээ. Энэ мөрийн хөтөлбөр дотор тийм юм хийнэ ээ гээд байж л байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр жишээ нь Эрүүл мэндийн яам ямар бодлого барьж байгаа юм бэ. Минийхээр бол энэ асуудал, энэ оношилгооны төвүүд барих асуудал дээр бол зоригтойхон хөдлөөд, дорвитойхон мөнгө төсөвлөөд явмаар санагдах юмаа. Гэвч одоо жишээ нь энэ Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дотор энэ асуудал огт тусгагдаагүй зүгээр хагас хугас барилгын өргөтгөлийн ажил гэдэг байдлаар л орж ирсэн байна лээ. Энийг яах вэ гэж.   
   
Боловсролын яамнаас ийм байна л даа. Үндсэндээ бол энэ чинь 180-аад хувийн, хувьсгалын их, дээд сургуулиуд байна гээд байгаа шүү дээ манай улсад. Хэдийгээр энэ хувийн сургуулиуд бол ашгийн бус гэдэг боловч нитэр дээрээ наадуул чинь хэдэн хүүхдээс мөнгө саадаг мөнгөний машинууд л болчихсон шүү дээ. Цэвэр ашгийн төлөө л ажилладаг ийм л бизнесийн байгууллага болж хувирсан шүү дээ. Тэнд ерөөсөө чанартай сургалт, хүүхдэд гайгүй боловсрол олгох асуудал гэдэг бол ерөөсөө байхгүй. Багшлах боловсон хүчин байхгүй, энд тэндээс хэдэн эрээвэр хураавар цагийн багш гуйж авдаг, ирдэг, ирдэггүй нэг тэгс ингэсхийж байгаад л нэг л их гоё цаасан диплом хавтаснууд үйлдвэрлэдэг, тэгээд хүүхдийн мөнгийг саадаг, 4 жилийн цаг хугацааны асуудлаар хүүхдийн амь, амьдралыг алж тавьдаг, эх эцгийнх нь цуглуулсан жаал хэдэн төгрөгийг нь зүгээр дээрэмдээд авчихдаг ийм л систем боловсролын байгууллага болж хувирлаа шүү дээ.   
   
Тэгэхээр энэ дээр Боловсролын яам ямар бодлого барих юм бэ. Энэ олон сургууль хэрэгтэй юм уу, яаж ч бодоод үзсэн ч гэсэн энэ хамаагүй утгагүй... юмнууд чинь боловсролын хувьд хаус болчихсон ийм л асуудал байна шүү дээ. Энэ дээр ямар бодлого барих юм бэ, яаж хумих юм бэ, болдогсон бол одоо гайгүй боломжийн нэгийг нь нийлүүлээд одоо гайгүй шиг хэдэн цомхон хэдэн чанартай сургуулиуд болгомоор байх юм. Тэгээд энэ маягаараа ингээд одоо энэ 4 жилд ингэж явах юм уу гэж асуумаар байх юм.  
   
Нийгмийн даатгалын сан бол алдагдалтай, олон жил алдагдалтай явж ирсэн. Энэ нийгмийн даатгалын сан, татвар төлдөг хүмүүсийн мөнгийг бол үндсэндээ бол энэ Засгийн газар олон жил луйвар хийсэн шүү дээ. Бүгдийг нь идээд л, төсөвт хутгаад л бууз, хуушуур болгоод, өөр томилолт гээд юу болгодог юм бэ ингээд ирсэн. Одоо өнөөдөр энд нийгмийн даатгалын сан улайчихсан байж байгаа. Байхгүй, алдагдалтай. Тэгээд энэ луйврыг Засгийн газар олон жил луйвардсан энэ иргэдийн мөнгийг одоо яаж буцааж авах юм бэ. Одоо энд төсөвлөж байгаагаар бол 140 хэдэн тэрбумын л комбинсаци хийж байна лээ шүү дээ. Энэ маягаар явах юм бол энэ нийгмийн даатгалын сан гэдэг бол 2015, 2020 он гэхэд дампуурна гээд байгаа шүү дээ. Юу ч байхгүй, өгөх мөнгөгүй болно оо гэж. Засгийн газарт өгөх мөнгөгүй бол яах юм бэ. Тэтгэвэр тэтгэмжээ авъя гэсэн чинь хүмүүс мөнгө байхгүй, мөнгөө авч чадахгүй ийм л байдалд орж байна шүү дээ.  
   
Энэ бодлогоо өөрчлөөч ээ. Энэ халдашгүй дархан сан байгаач ээ, бие даасан сан гаргаач ээ. Энэ дээр ямар бодлого та нар барих гээд байгаа юм бэ. Одоогийн энд тусгаснаар бол хоёрын хооронд ингэж зайлуул даа ингэж нэг л амь аргацаасан гал алдахгүй байдлаар явах юм бол энэ бол шал утгагүй л асуудал болж ирж байна шүү дээ. Энэ иргэдийн мөнгийг луйвар хийсэн мөнгийг би ямар нэгэн хэмжээгээр буцаж авч, энэ сан бол бие даасан үйл ажиллагаагий нь явуулмаар байна. Хоёрт бол энэ мөнгө үндсэндээ 1.5 хувийн... юм байна лээ шүү дээ. Иргэдийн мөнгийг Засгийн газар авч эргэлдүүлж эргэлдүүлчихээд жилд бол зайлуул даа яаж хоосон байх вэ гээд 1.5 хүү л өгдөг. Үгүй ингэж амьдрах юм бол энэ сан чинь өөрөө арвижихгүй шүү дээ. Би мөнгөө өсгөмөөр байна шүү дээ, тэтгэвэрт гарахдаа нэг ахиухан хэдэн төгрөг авмаар байна шүү дээ гэх маягаар бол энэ дээр ямар бодлого барих гээд байгаа юм бэ та нар. Дандаа ийм аргацаасан байдлаар явах юм уу гэж.   
   
Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдээр сая бид явсан. Дархан, Эрдэнэтээр явсан. Боловсролын яамны нөхдүүдээс асууя. Бусад их, дээд сургууль, 10 жил нь болдог л юм байгаа биз. Энэ мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн асуудал дээр анхаарал их тавиач ээ гэж. Би одоо энэ дотор эргүүлээд эргүүлээд олигтой бодлого болгоод хийж байгаа хөрөнгө оруулалт юмыг ерөөсөө харсангүй ээ. Үнэхээр нүүр улаймаар юм байна лээ шүү дээ. Нэр нь осолдолгүй нэг байшин байдаг, нэг хэдэн хүүхэд байдаг, болсон болоогүй хэдэн багш нартай, тэнд чинь заах арга зүйн ямар ч материаллаг бааз байхгүй, 50 хэдэн он, 60 хэдэн оны үед амбасын хог дээрээс олж ирсэн юм уу гэмээр хэдэн стенок ажилладаггүй машинууд тавьчихсан, хэдэн цахилгааны утас ханандаа хэлхээд, хэдэн гэрлийн шчочик тавьчихсан. Хүүхдэд гар хүргэдэггүй, музейн үзмэр шиг хэдэн юм тавьчихсан, тэгээд мэргэжлийн ажилчин бэлтгэнэ ээ гээд тэгээд тэнд чинь одоо уул нь бол мэргэжлийн ажилтан больё, болсон болоогүй диплом хэрэггүй юм байна гэдгийг залуучууд  ойлгож байна лээ шүү дээ. Нэг сургууль гээд 1200, 1300, 1400 залуучууд хотоос, Өмнөговиос, Хөвсгөлөөс, тал бүрээс ирээд хөөрхий тэнд суралцаж байна шүү дээ. Мэргэжлийн сайн ажилчин болчихъё, улс орондоо юм хийе, мөнгөтэй больё, амьдралтай больё гэж.   
   
Гэтэл манай өнөөдрийн улсын тавьж байгаа бодлого, тэнд байж байгаа материаллаг бааз, боловсон хүчин бол авах юм байхгүй, найгүй юм байна шүү дээ. Тэгж дахиж хүний хүүхдийг шал дэмий сургасан болж, мэргэжил олгосон болж гурилдаад ямар хэрэгтэй юм бэ. Тэдэнд чинь улсаас тодорхой хэмжээний ихээхэн хэмжээний хөрөнгө зардаг юм байна лээ шүү дээ. 45 мянган төгрөгний одоо жишээ нь степент өгдөг хүүхэд болгонд. Хөдөө гадаанаас ирсэн хүүхэд болгоныг дотуур байранд, үнэ төлбөргүй суулгадаг, өдрийн 3 хоолоор хангадаг үнэ төлбөргүйгээр. Ингэсэн мөртлөө цаад үндсэн агуулга нь ерөөсөө ямар ч бодого байхгүй болчихсон. Тэгээд 220-230 мянга, үсрээд л 250 мянган төгрөгний цалин авдаг нэг тийм болсон болоогүй багштай, хэзээ хаана ямар сургууль төгсөөд, ямар мэргэжил эзэмшсэн, ямар ч ойлголт байхгүй. Тэгээд л нэг хэдэн тэтгэвэртээ гарсан гэдэг юм уу, нэг бол ажилтай ажилгүй хэдэн улсууд би багш гээд болчихсон. Тэр олон хүүхдэд юу заах юм бэ, үзүүлье ч гэсэн юм байхгүй, 60 оны стенок дээр ажиллуулах юм уу. Тэрийг л заагаад, тойруулаад хэдэн хүүхэд зогсоочихсон, тэгээд мэргэжил олгож байгаа юм гэнэ ээ. Токарьчин болгох гэж байгаа юм гэнэ. Ичиж үхмээр юм байна шүү дээ энэ чинь.  
   
Тэгээд боловсрол болж байна, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд дээр их анхаарал тавьж байгаа, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт их л томоор толгой цохиж явж байна лээ шүү дээ энэ асуудал чинь. Амьдрал дээр наадах чинь үнэн хөгийн л юм байна лээ шүү дээ. Энэ мэтийн асуудал дээрээ та нар яах гээд байгаа юм бэ гэдгийг чинь ерөөсөө ойлгохгүй байна аа гэж хэлэх байна. За иймэрхүү л юм байна даа.   
   
Ер нь багш нарын цалинг бол нэмэх хэрэгтэй юм байна лээ. 230-250 мянган төгрөгний цалин өгчихөөд тэр ямар хүн ажиллах юм бэ. Сайн мэргэжлийн гагнуурчин хүн тэр хүүхдүүдэд 250 мянга авчихаад гагнуурын багш хийх үү тэр чинь, хэзээ ч хийхгүй шүү дээ. Нэг өдрийн халтуурны л мөнгө шүү дээ тэр бол. Хашаа гагнаад л олдог л мөнгө шүү дээ. Тийм цалин өгчихөөд тэгээд нарийн мэргэжлийн өндөр боловсон хүчин бэлтгэнэ ээ гээд ингэж байгаагий чинь ерөөсөө логик утга нь ойлгогдохгүй л байгаад байгаа байхгүй юу. Энэ дээрээ их бодлоготойгоор анхаарал тавиач ээ. Мөнгө төгрөг байдаг бол санхүүжилтийг нь сайн хийж өгөөч ээ. Боловсрол, боловсролтой ажилчин гэдэг бол амин чухал асуудал болчихлоо шүү дээ.   
   
Энэ намуудын чинь мөрийн хөтөлбөрт дандаа байж байгаа шүү дээ. Үйлдвэржилтийг бол алаад хаяна аа, босгоод өгнө өө бид нар одоо, гол хоёр намын уриа гээд байдаг. Тэгвэл мэргэжлийн ажилчин чинь байхгүй байна шүү дээ, хэн ажиллах юм бэ тэрэн дээр. Гэх мэтээр уялдаагүй юмнууд их байна даа. Ийм л зүйл хэлэх байна. Тэгээд чиглэл чиглэлээрээ хариулт өгвөл их сайн байна.   
   
Д.Оюунхорол: -За Алтай гишүүний асуулт, санал хоёр зарим нь давхардсан. Тэгээд манай салбарын хүмүүс зарим нэг асуултанд нь хариулчих даа товчхон шиг. Эрүүл мэндийн яам эхлэх үү.  
   
Ж.Алтантуяа: -Оношилгооны төвийн талаар асуудал тавьсан байна. Мөрийн хөтөлбөрийн уул нь 6 дугаар заалтан дээр нэг заалт байгаа юм л даа. Манай эрүүл мэндийн бодлого үндсэндээ 15-хан функтээр томъёологдож байгаа учраас дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө үүнийх нь дараа мөрийн хөтөлбөрийг дагаад үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарна. Тэрэн дээр бол нэлээн дэлгэрэнгүй орно гэж найдаад энэ 6 дугаар заалтан дээр оношилгооны төвүүдийн асуудлыг бол орчин үеийн ололтод тулгуурласан төрөлжсөн мэргэжлийн төвүүдийг хөгжүүлнэ ээ гэдэг байдлаар томъёолсон байгаа. Ингэснээрээ бол өвчнийг эрт оношлох, эмчлэх, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг хөгжүүлнэ ээ гэсэн байгаа юм.   
   
Энийг дагаж гарах төлөвлөгөөн дотор бид нар бол 2009 онд яг тухайлбал зөвхөн нэгдүгээр эмнэлгийг өргөтгөхөөсөө гадна Клиникийн 3 дугаар эмнэлгийг бас өргөтгөх асуудал байгаа юм. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн эмгэг судлалын төвийг өргөтгөх асуудал гээд ингээд дээрээс нь төрөх эмнэлэг байгуулах гээд ингээд 4 том объект явагдаж байгаа.   
   
Оношилгооны төвүүдийг, одоо энэ байгаа эмнэлгүүдийг бид нар ямар бодлого барьж явж байгаа вэ гэхээр одоо энэ гуравдахь шатлалын нарийн мэргэжлийн тусламж үзүүлж байгаа эмнэлгүүдийгээ төрөлжүүлэн хөгжүүлэх гэсэн бодлого барьж явж байгаа. Тухайлбал одоо гуравдугаар, яагаад вэ гэвэл манайх одоо эдийн засаг маань төдийлөн сайн биш байна, нөөцийг зөв зохистой хуваарилах үүднээс бүх эмнэлгүүд ижил тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээсээ илүү тухайн нэг эмнэлэг нь тодорхой нэг чиглэлээр илүү дагнаж явах асуудлыг бол тавьж байгаа. Тухайлбал одоо Клиникийн 3 дугаар эмнэлэг, одоо бид нарын Шастины эмнэлэг гэдэг маань зүрхний мэс засал, мэдрэлийн мэс засал гээд энэ чиглэлээрээ илүү явна. Нэгдүгээр эмнэлэг бол жишээлбэл одоо бөөр судлал, урологи, дотоод шүүрлийн юу гэх, хавдар нь бол хавдраараа, сүрьеэ нь сүрьеэгээрээ, ингэж бүх эмнэлгүүд бол төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ гэж бодож байгаа юм.  
   
Энэ дагуугаа бол бид нар өнгөрсөн жилд бол бас нэлээн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Энэ жилдээ ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн асуудлыг бол тавьж байгаа. Яг одоо гишүүдийн ярьж байгаагаар бол яг нэгхэн оношилгооны төв гэж иж бүрнээрээ байгуулчихна гэдэг асуудал бол амьдралаас хол оо. Яагаад вэ гэвэл манай эрүүл мэндийн салбарт үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээ нь бол маш олон нарийн чиглэлээр байдаг учраас нэг эмнэлэг дээр тэр бүх чиглэлээр бол бүгдээрэнгий нь төвлөрүүлээд авч явна гэдэг бол нэлээн бололцоогүй ээ. Тийм учраас бид нар саяны хэлснээр төрөлжүүлэн хөгжүүлэх гэсэн асуудлыг тавьсан байгаа.  
   
З.Алтай: -Сонгодо шиг оношилгооны төв ганцыг ядахдаа барьчихаж болдоггүй юм уу? Энэ чинь одоо үндсэндээ бол жишээ нь бүтэн шинжилгээ хийхэд сая орчим төгрөг, монголчууд оочер