|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN TIÊU CHÍ** | **ĐƠN VỊ TÍNH** |
| 1. **TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIỀN DU LỊCH** | | |
| 1 | Tổng số bài đưa tin lên website | Bài |
| Trong đó:   * Số bài trích nguồn * Số bài viết | Bài  Bài |
| 2 | Lượng người truy cập | Người |
| 3 | In bìa đựng tài liệu | Bìa |
| 4 | In tờ rơi, tập gấp giới thiệu du lịch Ninh Thuận | Tờ |
| 5 | Công tác khác |  |
| 1. **TRUNG TÂM PHP&CB NINH THUẬN** | | |
| 1 | Tổng số buổi chiếu phim | Buổi |
|  | Trong đó:   * Số buổi chiếu Miền núi * Số buổi chiếu Nông thôn * Số buổi chiếu Thiếu Nhi | Buổi  Buổi  Buổi |
| 2 | Tổng số người xem | Người |
|  | Trong đó:   * Số người xem Miền Núi * Số người xem Nông Thôn * Số người xem Thiếu Nhi | Người  Người  Người |
| 3 | Số phim lồng tiếng dân tộc | Phim |
| 4 | Công tác khác |  |
| 1. **THƯ VIỆN TỈNH** | | |
| 1 | Số buổi phục vụ bạn đọc | Buổi |
|  | Trong đó:   * Số buổi phục vụ lưu động | Buổi |
| 2 | Số lượt bạn đọc | Lượt |
| 3 | Số lượt tài liệu | Lượt |
| 4 | Cấp thẻ bạn đọc | Thẻ |
| 5 | Số lượt bạn độc truy cập mạng | Lượt |
| 6 | Bổ sung tài liệu mới – Sách | Tên |
|  | Trong đó:   * Mua * Tặng * APĐP | Tên  Tên  Tên |
| 7 | Bổ sung tài liệu mới – Báo | Tên |
|  | Trong đó:   * Mua * Tặng * Lưu chiểu | Tên  Tên  Tên |
| 7 | CSDL toàn văn từ mạng | Tin bài |
| 8 | Công tác khác |  |
| 1. **BẢO TÀNG TỈNH** | | |
| 1 | Tổng số khách tham quan | Lượt người |
|  | Trong đó:   * Khách nước ngoài * Khách Việt Nam | Lượt người  Lượt người |
| 2 | Thu phí tham quan | Đồng |
| 3 | Thu phí dịch vụ khác | Đồng |
| 4 | Công tác khác |  |
| 1. **ĐOÀN CA MÚA NHẠC** | | |
| 1 | Tổng số buổi biểu diễn | Buổi |
|  | Trong đó:   * Tổ chức biểu diễn phục vụ miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số * Phục vụ sự kiện của tỉnh | Buổi  Buổi |
| 2 | Số lượt người xem | Lượt người |
| 3 | Doanh thu lớp tập Múa-Aerobic | Đồng |
| 4 | Công tác khác |  |
| 1. **ĐOÀN NTDG CHĂM** | | |
| 1 | Tổng số buổi biểu diễn | Buổi |
|  | Trong đó:   * Tổ chức biểu diễn phục vụ miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ * Phục vụ vùng đồng bằng | Buổi  Buổi |
| 2 | Tổng số lượt người xem | Lượt người |
|  | Trong đó:   * Lượt người xem biểu diễn phục vụ miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ * Lượt người xem phục vụ vùng đồng bằng | Lượt người  Lượt người |
| 3 | Công tác khác |  |
| 1. **TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CHĂM** | | |
| 1 | Siêu tậm hiện vật cổ Chăm | Hiện vật |
|  | Trong đó:   * Hiện vật hợp đồng sang nhượng * Hiện vật vận động hiến tặng | Hiện vật  Hiện vật |
| 2 | Trưng bày chuyên đề | Đợt |
| 3 | khách tham quan Nhà trưng bày | Lượt khách |
| 4 | Bạn đọc đến tham khảo và nghiên cứu tư liệu | Lượt bạn đọc |
| 5 | Thực hiện điền dã, khảo sát | Đợt |
| 6 | Chỉnh lý và lập danh mục hồ sơ hiện vật | Hồ sơ hiện vật |
| 7 | Tiếp nhận, bổ sung đầu sách và tư liệu | Đầu sách, tư liệu |
| 8 | Công tác khác |  |
| 1. **TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT** | | |
| 1 | Tham dự các giải thể thao | Giải |
|  | Trong đó:   * Giải quốc gia * Giải khu vục và mở rộng * Giải quốc tế và mở rộng |  |
| 2 | Huy chương đạt được | Huy chương |
|  | Trong đó:   * Huy chương vàng * Huy chương bạc * Huy chương đồng | Huy chương  Huy chương  Huy chương |
| 3 | Tổ chức giải thi đấu cấp tỉnh | Giải |
| 1. **TRUNG TÂM VĂN HÓA** | | |
| 1 | Tổ chức hoạt động tại chỗ | Buổi |
| 2 | Người tham gia tổ chức hoạt động tại chỗ | Lượt người |
| 3 | Tổ chức tuyên truyền cổ động triển lãm | Cuộc |
| 4 | Quần chúng nhân dân, du khách đến xem triễn lãm | Lượt |
| 5 | Hoạt động tuyên truyền lưu động | Buổi |
| 6 | Hoạt động tuyên truyền xe loa | Đợt |
| 7 | Các hoạt động khác |  |
| 1. **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH** | | |
| 1 | Dự án triển khai | Dự án |
| 2 | Công tác khác |  |