**Phụ lục II**

**GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU**

**PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2024**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024)*

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị** | **Kế hoạch năm 2024** | **Cơ quan chủ trì thực hiện** | **Cơ quan phối hợp thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá so sánh 2010) | % | 7,5-8 | Sở KH&ĐT | Cục Thống kê tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương |
| 2 | Tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP | % | >30 | Sở KH&ĐT | Cục Thống kê tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương |
| 3 | Thu ngân sách trên địa bàn | Tỷ đồng | 23.600 | Sở Tài chính | Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc tỉnh |
| *Trong đó thu nội địa* | *Tỷ đồng* | *20.100* |
| 4 | Số xã đạt chuẩn nông thôn mới | xã | 137/193 | Sở NN&PTNT | Văn phòng NTM tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan |
| *Trong đó số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2024* | *xã* | *7* |
| 5 | Giảm số hộ nghèo | hộ | 2.900 | Sở LĐ,TB&XH | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 6 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 73 | Sở LĐ,TB&XH | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| *Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ*  | % | *35* |
| 7  | Số lao động có việc làm tăng thêm | Người | 16.000 | Sở LĐ,TB&XH | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 8 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) | % | <20,3 | Sở Y tế | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 9 | Số giường bệnh/vạn dân | Giường/vạn dân | 48,3 | Sở Y tế | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 10 | Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế | % | 96,2 | Sở Y tế | BHXH tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 11 | Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh | % | 95,9 | Sở NN&PTNT | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 12 | Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch | % | 85 | Sở Xây dựng | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 13 | Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom | % | 98 | Sở TN&MT | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 14 | Tỷ lệ che phủ rừng | % | 58,92 | Sở NN&PTNT | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 15 | Tỷ lệ công dân nhập ngũ và động viên quốc phòng | % | 100 | BCHQS tỉnh | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng | % | 100 |
| 16 | Tỷ lệ xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự | % | >80 | Công an tỉnh | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 17 | Tỷ lệ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và thành lập 02 thị trấn trực thuộc cấp huyện. | % | 100 | Sở Nội vụ | UBND các huyện, thị xã, thành phố |