**Biểu tổng hợp số 01** *(Áp dụng kèm theo BC hàng tháng, quý, 6 tháng, năm của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT)*

|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN DÂN TỘC |  |
| **VỤ, ĐƠN VỊ………………….** | **BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM GIAO**  **Tháng, quý, 6 tháng, năm …** |

(Bao gồm các nhiệm vụ giao theo quy định tại Quyết định số /2014/QĐ-UBDT; văn bản mật, tối mật;

văn bản quy phạm pháp luật từ ngày / / đến ngày / / )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung nhiệm vụ** | **Thời hạn hoàn thành** | **Tiến độ, kết quả thực hiện** | | | | | | | | | **Ghi chú, giải trình** |
| **Đã hoàn thành** | | **Đang thực hiện, chưa hoàn thành** | | | **Chưa thực hiện** | | | **Không thực hiện** |
| **Đúng hạn** | **Quá hạn** | **Còn trong hạn** | **Quá hạn** | **Không thời hạn** | **Còn trong hạn** | **Quá hạn** | **Không thời hạn** |
| **I** | **Nhiệm vụ giao tại văn bản thường** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Nhiệm vụ giao tại văn bản mật** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Nhiệm vụ giao tại văn bản quy phạm pháp luật** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

**BIỂU TỔNG HỢP SỐ 4** *(Áp dụng cho BC 6 tháng, năm của các bộ, UBDT cấp tỉnh)*

Bộ...... / ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.....

**Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách liên quan đến công tác dân tộc**

**do bộ..... quản lý chỉ đạo 6 tháng đầu năm ( năm...)**

*(Kèm theo Báo cáo số ………)*

*(Đơn vị: Triệu đồng)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Chương trình,**  **đề án, dự án, chính sách** | **Vốn nhu cầu kế hoạch** | **Vốn được giao** | **Vốn đã giải ngân** | **Tỷ lệ giải ngân/ vốn giao** | **Một số kết quả chủ yếu** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  |  |

**BIỂU TỔNG HỢP SỐ 5** *(Áp dụng cho BC năm của UBND cấp tỉnh)*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI NĂM….**  
*(Kèm Báo cáo số … ngày … tháng … năm …)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Tổng số**  *(Ước tính đến 31/12)* | **Tỷ lệ** *(Ước tính đến 31/12)* | **Ghi chú** |
| 1 | Số hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia | Hộ |  |  |  |
| Số hộ nghèo DTTS | Hộ |  |  |  |
| 2 | Số hộ cận nghèo | Hộ |  |  |  |
| Số hộ cận nghèo DTTS | Hộ |  |  |  |
| 3 | Số hộ tái nghèo | Hộ |  |  |  |
| Số hộ tái nghèo là DTTS | Hộ |  |  |  |
| 4 | Số hộ di cư tự do | Hộ |  |  |  |
| Trong đó: Di cư đến | Hộ |  |  |  |
| Di cư đi | Hộ |  |  |  |
| 5 | Số xã có trạm y tế đạt chuẩn y tế quốc gia | Xã |  |  |  |
| Số trạm y tế có bác sỹ | Xã |  |  |  |
| Số thôn, bản có cán bộ y tế thôn, bản | Thôn |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Số xã đạt chuẩn văn hóa | Xã |  |  |  |
| Số xã có nhà văn hóa đạt chuẩn | Xã |  |  |  |
| Số thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng | Thôn |  |  |  |
| 7 | Số trường dân tộc nội trú | Trường |  |  |  |
| Số trường học đạt chuẩn quốc gia | Trường |  |  |  |
| Trong đó: - Bậc Mầm non | Trường |  |  |  |
| - Bậc Tiểu học | Trường |  |  |  |
| - Bậc Trung học cơ sở | Trường |  |  |  |
| - Bậc Trung học phổ thông | Trường |  |  |  |
| 8 | Số xã có đường ô tô đến trung tâm xã | Xã |  |  |  |
| 9 | Số xã có điện lưới quốc gia | Xã |  |  |  |
| Số hộ sử dụng điện | Hộ |  |  |  |
| Số hộ DTTS sử dụng điện | Hộ |  |  |  |
| 10 | Số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh | Hộ |  |  |  |
| 11 | Số hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh | Hộ |  |  |  |
| 12 | Số hộ DTTS có hố xí hợp vệ sinh | Hộ |  |  |  |
| 13 | Số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới | Xã |  |  |  |