**PHỤ LỤC I**

**BIỂU MẪU BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO TỈNH KON TUM**

**1. Biểu mẫu 01: Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn**

| **TÊN CHỈ TIÊU** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **Thực hiện cùng kỳ năm trước** | **Năm báo cáo** | **So sánh %** | **Chỉ tiêu còn lại của năm báo cáo** | **Chỉ tiêu năm sau (Chỉ báo cáo kỳ tháng 12)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kế hoạch năm báo cáo** | **Thực hiện tháng trước** | **Lũy kế thực hiện đến tháng trước** | **Ước thực hiện tháng báo cáo** | **Lũy kế ước thực hiện đến tháng báo cáo** | **Cùng kỳ** | **Kế hoạch** |
| CHỈ TIÊU KINH TẾ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nông nghiệp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Trồng trọt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Diện tích |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lúa | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cà phê | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cao su | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sắn | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mía | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ngô | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cây ăn quả | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Trong đó, trồng mới | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cây Mắc ca | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Trong đó, trồng mới | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sản lượng sản phẩm chủ yếu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sản lượng lương thực có hạt | Tấn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cà phê nhân | Tấn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cao su mủ tươi | Tấn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sắn | Tấn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mía cây | Tấn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cây dược liệu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sâm Ngọc linh | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Trong đó, trồng mới | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cây dược liệu khác | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Trong đó, trồng mới | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chăn nuôi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tổng đàn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Đàn trâu | Con |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Đàn bò | Con |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Trong đó, đàn bò sữa | Con |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Đàn lợn | Con |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Thịt hơi các loại | Tấn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Trong đó: Thịt lợn | Tấn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lâm nghiệp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Trồng mới rừng | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tỷ lệ độ che phủ rừng (có tính cây cao su) | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Thủy sản |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Diện tích nuôi trồng | Ha |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sản lượng khai thác | Tấn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sản lượng nuôi trồng | Tấn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới | Xã |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Trong đó số xã đạt chuẩn NTM trong năm | Xã |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia | Sản phẩm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**2. Biểu mẫu 02:Ngành văn hóa thông tin**

| **TÊN CHỈ TIÊU** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **Thực hiện cùng kỳ năm trước** | **Năm báo cáo** | **So sánh %** | **Chỉ tiêu còn lại của năm báo cáo** | **Chỉ tiêu năm sau (Chỉ báo cáo kỳ tháng 12)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kế hoạch năm báo cáo** | **Thực hiện tháng trước** | **Lũy kế thực hiện đến tháng trước** | **Ước thực hiện tháng báo cáo** | **Lũy kế ước thực hiện đến tháng báo cáo** | **Cùng kỳ** | **Kế hoạch** |
| CHỈ TIÊU KINH TẾ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Du lịch |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tổng lượt khách | L/khách |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Khách quốc tế | L/khách |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Khách nội địa | L/khách |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tổng doanh thu | Tỷ đồng |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CHỈ TIÊU VĂN HÓA XÃ HỘI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Văn hoá, thể thao, thông tin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**3. Biểu mẫu 03: Ngành lao động, thương binh và xã hội**

| **TÊN CHỈ TIÊU** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **Thực hiện cùng kỳ năm trước** | **Năm báo cáo** | **So sánh %** | **Chỉ tiêu còn lại của năm báo cáo** | **Chỉ tiêu năm sau (Chỉ báo cáo kỳ tháng 12)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kế hoạch năm báo cáo** | **Thực hiện tháng trước** | **Lũy kế thực hiện đến tháng trước** | **Ước thực hiện tháng báo cáo** | **Lũy kế ước thực hiện đến tháng báo cáo** | **Cùng kỳ** | **Kế hoạch** |
| CHỈ TIÊU VĂN HÓA XÃ HỘI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lao động và việc làm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Số lao động được giải quyết việc làm | Người |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Số hộ nghèo | Hộ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tỷ lệ hộ nghèo | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Số hộ cận nghèo | Hộ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tỷ lệ hộ cận nghèo | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**4. Biểu mẫu 04: Ngành dân tộc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÊN CHỈ TIÊU** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **Thực hiện cùng kỳ năm trước** | **Năm báo cáo** | **So sánh %** | **Chỉ tiêu còn lại của năm báo cáo** | **Chỉ tiêu năm sau (Chỉ báo cáo kỳ tháng 12)** |
| **Kế hoạch năm báo cáo** | **Thực hiện tháng trước** | **Lũy kế thực hiện đến tháng trước** | **Ước thực hiện tháng báo cáo** | **Lũy kế ước thực hiện đến tháng báo cáo** | **Cùng kỳ** | **Kế hoạch** |
| CHỈ TIÊU VĂN HÓA XÃ HỘI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**5. Biểu mẫu 05: Lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể**

| **TÊN CHỈ TIÊU** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **Thực hiện cùng kỳ năm trước** | **Năm báo cáo** | **So sánh %** | **Chỉ tiêu còn lại của năm báo cáo** | **Chỉ tiêu năm sau (Chỉ báo cáo kỳ tháng 12)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kế hoạch năm báo cáo** | **Thực hiện tháng trước** | **Lũy kế thực hiện đến tháng trước** | **Ước thực hiện tháng báo cáo** | **Lũy kế ước thực hiện đến tháng báo cáo** | **Cùng kỳ** | **Kế hoạch** |
| CHỈ TIÊU KINH TẾ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hợp tác xã |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tổng số hợp tác xã | Hợp tác xã |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Số hợp tác xã thành lập mới | Hợp tác xã |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Số hợp tác xã giải thể | Hợp tác xã |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tổng số lao động trong hợp tác xã | Người |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số tham gia vào hợp tác xã | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tổ hợp tác |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tổng số tổ hợp tác | Tổ hợp tác |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tổng số thành viên tổ hợp tác | Thành viên |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |