**Bảng 1. Kết quả xây dựng nông thôn mới 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mục tiêu** | **Kết quả tính đến 31/12** **năm 2018** | **Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019** | **Kết quả đến 31/12****năm 2019** | **Ghi chú** |
| **1** | **Số tiêu chí BQ/xã** | **16,09** | **16,20** | **16,7** |  |
| **2** | **Số tiêu chí BQ/xã các xã nghèo ĐBKK** |  |  |  |  |
| **3** | **Kết qủa đạt tiêu chí theo xã**  |  |  |  |  |
|  | Số xã đạt 19 tiêu chí  | 44 | 44 | 57 |  |
|  | Số xã đạt 18 tiêu chí | 4 | 4 | 2 |  |
|  | Số xã đạt 17 tiêu chí | 6 | 8 | 6 |  |
|  | Số xã đạt 16 tiêu chí  | 12 | 9 | 10 |  |
|  | Số xã đạt 15 tiêu chí | 7 | 5 | 3 |  |
|  | Số xã đạt 14 tiêu chí | 3 | 8 | 5 |  |
|  | Số xã đạt 13 tiêu chí  | 8 | 9 | 7 |  |
|  | Số xã đạt 12 tiêu chí | 10 | 8 | 4 |  |
|  | Số xã đạt 11 tiêu chí | 3 | 3 | 5 |  |
|  | Số xã đạt 10 tiêu chí | 4 | 5 | 3 |  |
|  | Số xã đạt 9 tiêu chí  | 3 | 1 | 1 |  |
|  | Số xã đạt 8 tiêu chí |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Kết qủa đạt theo tiêu chí**  |  |  |  |  |
|  | Số xã đạt số 1 -Quy hoạch  | 99 | 99 | 99 |  |
|  | Số xã đạt số 2 -Giao thông  | 76 | 75 | 85 |  |
|  | Số xã đạt số 3 -Thủy lợi  | 93 | 91 | 96 |  |
|  | Số xã đạt số 4 -Điện  | 103 | 103 | 103 |  |
|  | Số xã đạt số 5 - Trường học  | 68 | 72 | 71 |  |
|  | Số xã đạt số 6 -CSVCVH  | 67 | 68 | 75 |  |
|  | Số xã đạt số 7 -HTTMNT  | 93 | 92 | 96 |  |
|  | Số xã đạt số 8 -Thông tin TT  | 104 | 103 | 103 |  |
|  | Số xã đạt số 9 -Nhà ở  | 87 | 88 | 87 |  |
|  | Số xã đạt số 10 -Thu nhập  | 79 | 79 | 77 |  |
|  | Số xã đạt số 11 -Hộ nghèo  | 73 | 73 | 75 |  |
|  | Số xã đạt số 12 -LĐ có việc làm  | 98 | 100 | 99 |  |
|  | Số xã đạt số 13 -TCSX  | 75 | 76 | 84 |  |
|  | Số xã đạt số 14 – Giáo dục | 100 | 100 | 98 |  |
|  | Số xã đạt số 15 - Y tế  | 102 | 101 | 100 |  |
|  | Số xã đạt số 16- Văn hóa  | 94 | 95 | 99 |  |
|  | Số xã đạt số 17- Môi trường ATTP  | 71 | 72 | 80 |  |
|  | Số xã đạt số 18 -HTCTXH HCC | 91 | 92 | 93 |  |
|  | Số xã đạt số 19 – An ninh Q. phòng  | 100 | 102 | 101 |  |

**Bảng 2. Kết quả huy động và lồng ghép nguòn lực**

| **STT** | **Nguồn lực** | **Năm 2018** | **6 tháng đầu năm 2019** | **Cả năm 2019****(ước)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tổng số** | **2.159.860** | **1.168.380** | **2.365.741** |
| 1 | Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp | 123.900 | 184.300 | 184.300 |
| Trong đó: - Vốn đầu tư phát triển  | 90.300 | 130.900 | 130.900 |
|  |  - Vốn sự nghiệp kinh tế  | 33.600 | 53.400 | 50.400 |
|  |  -Vốn TPCP |  |  |  |
| 2 | Ngân sách địa phương  | 401.455 | 154.080 | 484.705 |
| 3 | Vốn lồng ghép  | 68.803 | 40.000 | 62.214 |
| 4 | Vốn tín dụng  | 1.300.000 | 750.000 | 1.500.000 |
| 5 | Doanh nghiệp  | 72.044 | 10.000 | 30.000 |
| 6 | Cộng đồng dân cư | 190.353 | 30.000 | 107.522 |