**PHỤ LỤC 1**

**PHÂN CÔNG THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Quảng Trạch)*

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Kế hoạch năm 2023** | **Đơn vị chủ trì** | **Đơn vị phối hợp** | **Định kỳ đánh giá** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Các chỉ tiêu kinh tế** |  |  |  |  |  |
|  | - Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản | % | Tăng 3,03 | Phòng NN&PTNT | Chi cục Thống kế | 6 tháng, năm |
|  | - Giá trị sản xuất công nghiệp | % | Tăng 10,77 | Phòng KT&HT | Chi cục Thống kế | 6 tháng, năm |
|  | - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ | % | Tăng 13,07 | Phòng KT&HT | Chi cục Thống kế | Tháng, quý, năm |
|  | - Thu nhập bình quân trên đầu người. | Triệu đồng | 43,5 | Chi cục Thống kê | UBND các xã | 6 tháng, năm |
|  | - Thu ngân sách trên địa bàn huyện | Tỷ đồng | 385,75 | Phòng TC-KH | Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn | Tháng, quý, năm |
|  | - Tổng sản lượng lương thực đạt | Tấn | 39.845 | Phòng NN&PTNT | Chi cục Thống kế | 6 tháng, năm |
|  | - Xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới: | Xã | Tăng 02 xã, đạt 13 xã | Phòng NN&PTNT | Các phòng liên quan, UBND các xã | 6 tháng, năm |
| **II** | **Các chỉ tiêu xã hội** |  |  |  |  |  |
|  | - Tỷ lệ hộ nghèo | % | Giảm 0,8% | Phòng LĐ-TB & XH | UBND các xã | Năm |
|  | - Số lao động được giải quyết việc làm | Lao động | 4.400 | Phòng LĐ-TB & XH | UBND các xã | 6 tháng, năm |
|  | - Tốc độ tăng dân số | % | 0,54 | Chi cục Thống kê | Trung tâm Y tế; UBND các xã | Năm |
|  | - Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa | % | 86 | Phòng VH & TT | UBND các xã | 6 tháng, năm |
|  | - Trường đạt chuẩn quốc gia: | Trường | Xây dựng mới 03 trường. | Phòng GD & ĐT | Các Trường học thuộc huyện | Năm |
|  | - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng | % | Thể cân nặng: 8,5%, thể thấp còi: 23%. | Phòng Y tế | Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã | 6 tháng, năm |
| **III** | **Các chỉ tiêu môi trường** |  |  |  |  |  |
|  | - Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh | % | 96 | Phòng TN & MT | UBND các xã | 6 tháng, năm |
|  | - Tỷ lệ che phủ rừng | % | 42,5 | Phòng NN&PTNT | Ban QL Rừng phòng hộ; Lâm trường Quảng Trạch; Kiểm lâm Quảng Trạch; UBND các xã | 1. tháng, năm |
|  | - Tỷ lệ Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý | % | Đạt 77% | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Phòng Y tế; UBND các xã | 6 tháng, năm |
|  | - Tỷ lệ Chất thải y tế được xử lý | % | Đạt 100% | Phòng Y tế | Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã | 6 tháng, năm |