PHỤ LỤC 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

(*Kèm theo dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã Nam Thanh Miện lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030*)

----

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đánh giá mục tiêu và kết quả |
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mục tiêu chung | Kết quả đạt được | Đánh giá |
| I | KINH TẾ |  |  |  |  |
| 1 | Tốc độ phát triển tổng giá trị sản phẩm bình quân 5 năm 2021 - 2025 | % | 12% | 12% | Đạt |
| 2 | - Nông, lâm và thủy sản | % | 2,5% | 2,5% | Vượt |
| 3 | - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng | % | 17,5% | 18,5%  | Vượt |
| 4 | - Dịch vụ | % | 11,5% | 12,5%  | Vượt |
| 5 | Giá trị sản phẩm /1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản theo giá hiện hành | Triệu đồng | 160 | 170  | Đạt |
| 6 | Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân/năm | % | 8% | 10% | Vượt |
| II | Về văn hóa, xã hội |  |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra nhà trẻ | % | 45% | 45% | Đạt |
| 2 | Tỷ lệ huy động trẻ lớp 5 tuổi | % | 100% | 100% | Đạt |
| 3 | Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS | % | 98%  | 98%  | Đạt |
| 4 | Tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT | % | 80% | 80% | Đạt |
| 5 | Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 | Số trường | 3 | 3  | Đạt |
| 6 | Tỷ số giới tính khi sinh dưới | Số bé trai/số bé gái | 112/100 | 112/100  | Đạt |
| 7 | Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế | % | 90% | 90% | Đạt |
| 8 | Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội | % | 40% | 40% | Đạt |
| 9 | Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá | % | 90-95% | 96% | Vượt |
| 10 | Giải quyết, tạo việc làm mới | Người/năm | 9.000 | 10.000  | Vượt |
| 11 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ | % | 40% | 40% | Đạt |
| 12 | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới dưới (%) | % | Giảm 2/3 | Dưới 1% (2025) | Vượt |
| 13 | Thu nhập bình quân đầu người | Triệu đồng/năm | 80 triệu | Trên 80 triệu  | Vượt |
| 14 | Tỷ lệ dân sử dụng nước sạch | % | 100 | 100 | Đạt |
| 15 | Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trong dân cư | % | 100 | 100 | Đạt |
| III | An ninh trật tự |  |  |  |  |
| 1 | Xã, thôn đạt an toàn về an ninh trật tự | % | 80 | Trên 80% | Đạt |
| 2 | Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đô thị văn minh | % |  | Chi Lăng Nam đạt NTM kiểu mẫu, Chi Lăng Bắc và Thanh Giang đạt NTM nâng cao | Vượt |
| IV | Công tác Đảng |  |  |  |  |
| 1 | Kết nạp đảng viên  | Số người | 100 | 102 | Đạt |
| 2 | Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ | % | 80 | 85 | Vượt |
| Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ  | % | 80 | 85 | Vượt |
| MTTQ, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ  | % | 100 | 100 | Đạt |