**Nghị quyết 57 là lời hiệu triệu mạnh mẽ, thúc đẩy báo chí bước vào cuộc cách mạng công nghệ với tâm thế chủ động**

***Nguyễn Mạnh Hưng***

***Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô***

Chủ đề của Diễn đàn năm nay - “Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá” - phản ánh đúng dòng chảy của thời đại. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, công nghệ thay đổi từng ngày, yêu cầu đặt ra cho báo chí không chỉ là làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, mà còn phải đổi mới phương thức hoạt động, nắm bắt thành tựu khoa học và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả, vừa mở rộng ảnh hưởng, vừa đảm bảo tính bền vững.

Ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là văn kiện chiến lược, xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Không dừng ở tầm định hướng chung, Nghị quyết 57 đã cụ thể hóa những mục tiêu, giải pháp và cơ chế mang tính cách mạng, tạo ra hành lang chính trị - pháp lý vững chắc để toàn xã hội, trong đó có ngành báo chí, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và chuyển mình.

Cùng với Nghị quyết 57, năm 2025 còn ghi dấu sự ra đời của ba nghị quyết quan trọng khác của Bộ Chính trị, hợp thành “Bộ tứ trụ cột” định hướng phát triển đất nước: Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24 tháng 1 năm 2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4 tháng 5 năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ tứ này không tách rời, mà liên kết chặt chẽ, bổ sung, cộng hưởng cho nhau, hình thành bức tranh chiến lược toàn diện về phát triển quốc gia. Trong bức tranh đó, báo chí vừa là người đưa tin, vừa là người tham gia kiến tạo, lan tỏa và bảo vệ những giá trị cốt lõi mà các nghị quyết đã định hình.

Khi đặt Nghị quyết 57 vào mối quan hệ hữu cơ với 3 nghị quyết còn lại, chúng ta sẽ thấy rõ vai trò của báo chí được nâng lên tầm mới. Thứ nhất, Nghị quyết 57 là lời hiệu triệu mạnh mẽ, thúc đẩy báo chí bước vào cuộc cách mạng công nghệ với tâm thế chủ động. Việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu đã tạo hành lang pháp lý để các cơ quan báo chí ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật, thực tế ảo và thực tế tăng cường vào quy trình sản xuất và phân phối nội dung. Quan trọng hơn, Nghị quyết còn đặt ra tư duy coi dữ liệu là “tư liệu sản xuất” - một bước chuyển căn bản, mở ra khả năng hình thành các tòa soạn dữ liệu, phát triển báo chí dữ liệu, cá nhân hóa sản phẩm báo chí theo nhu cầu của từng nhóm công chúng, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và giá trị phục vụ xã hội.

Thứ hai, Nghị quyết 57 mang đến cơ hội để báo chí tái cấu trúc nguồn nhân lực, hình thành đội ngũ nhà báo số, kỹ sư dữ liệu, chuyên gia phân tích truyền thông vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa thành thạo công nghệ. Trong bối cảnh báo chí toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình đa nền tảng, đa phương tiện, nhân lực báo chí không thể chỉ dừng lại ở kỹ năng viết, chụp ảnh, quay phim, mà phải làm chủ kỹ năng dựng đồ họa dữ liệu, vận hành hệ thống phân tích người đọc, và khai thác nền tảng công nghệ mới. Nghị quyết 57 với các cơ chế thu hút, đào tạo nhân tài công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng… là nguồn lực quý giá để báo chí đạt được mục tiêu đó.

Thứ ba, Nghị quyết 57 đề cập đến cơ chế thí điểm (sandbox) - một bước đi táo bạo, cho phép thử nghiệm các công nghệ, mô hình kinh doanh mới có sự giám sát của Nhà nước, kể cả miễn trừ trách nhiệm kinh tế nếu rủi ro xuất phát từ nguyên nhân khách quan. Ban đầu cơ chế này hướng tới doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhưng hoàn toàn có thể áp dụng cho báo chí. Nếu báo chí được đưa vào diện thí điểm, chúng ta có thể triển khai các mô hình như sản xuất tin tức tự động bằng AI, xây dựng nền tảng phân phối nội dung tích hợp thương mại điện tử và dữ liệu mở, hay hệ thống phân tích, dự báo dư luận xã hội theo thời gian thực. Đây là cơ hội để báo chí rút ngắn khoảng cách với xu hướng công nghệ toàn cầu, thay vì bị trói buộc bởi các thủ tục kéo dài.

Thứ tư, Nghị quyết 57 khi đi vào thực thi đã được Ngân hàng Nhà nước cụ thể hóa bằng chương trình tín dụng quy mô 500.000 tỷ đồng dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Về nguyên tắc, cơ quan báo chí hoàn toàn có thể tiếp cận nếu xây dựng được dự án đáp ứng tiêu chí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với phương án khả thi. Điều này đòi hỏi báo chí phải có tầm nhìn dự án, phải liên kết với các doanh nghiệp công nghệ, phải có sự xác nhận từ cơ quan quản lý chuyên ngành để được xếp vào lĩnh vực ưu tiên. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng, giúp báo chí không chỉ trang bị hạ tầng kỹ thuật hiện đại, mà còn đầu tư vào nghiên cứu, thử nghiệm những sản phẩm truyền thông mới.

Thứ năm, nhiều ý kiến đã đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo báo chí, Quỹ chuyển đổi số cho báo chí công lập hoặc Quỹ phát triển báo chí. Đây là những đề xuất có cơ sở, nhất là khi chúng ta nhận thấy nguồn lực tài chính luôn là nút thắt lớn nhất trong chuyển đổi số báo chí. Nếu được thiết kế đúng, quỹ này có thể hoạt động theo mô hình quỹ quốc gia, có hội đồng quản lý độc lập, tiêu chí minh bạch, nguồn lực từ ngân sách, đóng góp của doanh nghiệp (được khấu trừ thuế), viện trợ quốc tế và các quỹ trách nhiệm xã hội của tập đoàn công nghệ. Quỹ sẽ ưu tiên tài trợ cho các dự án hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân lực số, sản xuất nội dung sáng tạo, bảo đảm mỗi đồng vốn đều mang lại giá trị gia tăng cho sự đổi mới của ngành.

Thứ sáu, để báo chí thực sự tận dụng được thời cơ từ Nghị quyết 57, chúng ta cần một hành lang pháp lý đồng bộ. Luật Báo chí (sửa đổi) là cơ hội để bổ sung những nội dung then chốt: xác định chuyển đổi số báo chí là chính sách quốc gia được ưu tiên; quy định miễn, giảm thuế cho hoạt động đầu tư hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân lực số; xây dựng nền tảng số quốc gia dành riêng cho báo chí, tích hợp phân phối nội dung, dữ liệu công, dịch vụ công trực tuyến; đồng thời quy định rõ quyền khai thác, bảo vệ dữ liệu và bản quyền nội dung số.

Thứ bảy, từ thực tiễn của Báo Tuổi trẻ Thủ đô, chúng tôi đã và đang triển khai chiến lược chuyển đổi số với 3 trụ cột: Xây dựng tòa soạn hội tụ tích hợp đa nền tảng; ứng dụng AI trong gợi ý tin bài, hỗ trợ biên tập và sản xuất nội dung; đào tạo phóng viên kỹ năng sản xuất đa phương tiện và phân tích dữ liệu. Dẫu vậy, thách thức vẫn hiện hữu: Vốn đầu tư hạn chế, nhân lực chưa đồng đều về năng lực số, hạ tầng dùng chung chưa hình thành và cơ chế pháp lý cho AI, dữ liệu mở trong báo chí chưa hoàn thiện.

Từ những phân tích trên có thể khẳng định, Nghị quyết 57 không chỉ là một văn kiện định hướng, mà là lời mời gọi hành động. Trong mối liên hệ với Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 về đổi mới pháp luật và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 sẽ giúp báo chí Việt Nam không chỉ bắt kịp, mà còn có thể đi cùng, thậm chí dẫn dắt một số xu hướng công nghệ và truyền thông. Chúng ta cần chủ động tham gia cơ chế thí điểm, mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, kiến nghị thành lập quỹ đổi mới sáng tạo báo chí, và quan trọng nhất là xây dựng chiến lược chuyển đổi số gắn liền với đặc thù từng tòa soạn, từng địa phương, từng lĩnh vực.

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - báo chí Việt Nam phải vừa giữ vững bản sắc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tiên phong đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, hội nhập sâu rộng, trở thành một trụ cột của hệ sinh thái khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo quốc gia. Để làm được điều đó, mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí cần nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; cần biến tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể; cần để mỗi trang báo, mỗi sản phẩm truyền thông là một minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên của đất nước.