|  |  |
| --- | --- |
|  | **Phụ lục số 6 - Biểu số 01** |
| **Tỉnh (thành phố): .................** |  |

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM............  
*(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW báo cáo Bộ Tài chính)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiêu thức | Đơn vị tính | Thực hiện năm... (năm trước) | Thực hiện năm ... (năm hiện hành) | Năm ... (năm kế hoạch) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Các chỉ tiêu tổng hợp:** |  |  |  |  |
| 1. Diện tích tự nhiên: | Km2 |  |  |  |
| 2. Dân số | Người |  |  |  |
| Gồm: - Đô thị (không bao gồm đô thị vùng núi thấp, vùng sâu, núi cao, hải đảo) | - |  |  |  |
| - Đồng bằng (không bao gồm đô thị) | - |  |  |  |
| - Núi thấp, vùng sâu | - |  |  |  |
| - Núi cao, hải đảo | - |  |  |  |
| 3. Dân số trong độ tuổi đi học (từ 1 đến 18 tuổi) | Người |  |  |  |
| 4. Dân số xã 135 | Người |  |  |  |
| 5. Đơn vị hành chính | Đơn vị |  |  |  |
| a- Số huyện và tương đương | - |  |  |  |
| - Phân theo vùng: |  |  |  |  |
| + Huyện núi thấp, vùng sâu | - |  |  |  |
| Trong đó: huyện biên giới |  |  |  |  |
| + Huyện núi cao, hải đảo | - |  |  |  |
| Trong đó: huyện biên giới |  |  |  |  |
| + Huyện thuộc vùng còn lại |  |  |  |  |
| Trong đó: huyện biên giới |  |  |  |  |
| - Phân loại đô thị | - |  |  |  |
| + Đô thị loại 2 |  |  |  |  |
| + Đô thị loại 3 |  |  |  |  |
| b- Số xã và tương đương | - |  |  |  |
| Trong đó: Xã 135 |  |  |  |  |
| - Phân theo vùng: |  |  |  |  |
| + Xã núi thấp, vùng sâu | - |  |  |  |
| Trong đó: xã biên giới |  |  |  |  |
| + Xã núi cao, hải đảo | - |  |  |  |
| Trong đó: xã biên giới |  |  |  |  |
| + Xã thuộc vùng còn lại |  |  |  |  |
| Trong đó: | - |  |  |  |
| . Xã biên giới |  |  |  |  |
| . Thị trấn, phường (không kể xã biên giới) |  |  |  |  |
| 6. Các chỉ tiêu tổng hợp kinh tế xã hội địa phương |  |  |  |  |
| - Tổng sản phẩm xã hội (GDP) (giá hiện hành) | Triệu đồng |  |  |  |
| - Kim ngạch xuất khẩu | Triệu USD |  |  |  |
| - Kim ngạch nhập khẩu | Triệu USD |  |  |  |
| - Giá trị tổng sản lượng công nghiệp xây dựng (giá cố định) | Triệu đồng |  |  |  |
| - Giá trị tổng sản lượng nông, lâm, ngư nghiệp (giá cố định) | Triệu đồng |  |  |  |
| - Giá trị tổng sản lượng các ngành dịch vụ (giá cố định) | Triệu đồng |  |  |  |
| - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội | Triệu đồng |  |  |  |
| - Tạo việc làm mới cho | Nghìn lao động |  |  |  |
| - Sản lượng lương thực (quy thóc) | Tấn |  |  |  |
| - Tỷ lệ hộ đói nghèo | % |  |  |  |
| - Tỷ lệ giảm sinh |  |  |  |  |
| - Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường | % |  |  |  |
| - Một số sản phẩm sản xuất công nghiệp chủ yếu |  |  |  |  |
| + ... |  |  |  |  |
| - Các chỉ tiêu sản lượng nông nghiệp chủ yếu |  |  |  |  |
| + ... |  |  |  |  |
| II. Các chỉ tiêu liên quan đến thu chi NSNN |  |  |  |  |
| **A. Về thu:** |  |  |  |  |
| 1. Doanh nghiệp |  |  |  |  |
| - Doanh nghiệp Trung ương thành lập |  |  |  |  |
| + Số doanh nghiệp | D.nghiệp |  |  |  |
| + Tổng số vốn kinh doanh | Tr.đồng |  |  |  |
| + Số nộp ngân sách | " |  |  |  |
| - Doanh nghiệp địa phương thành lập |  |  |  |  |
| (Chỉ tiêu như doanh nghiệp Trung ương) |  |  |  |  |
| - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |
| + Số dự án được cấp giấy phép | Dự án |  |  |  |
| Trong đó: số vốn đăng ký | USD |  |  |  |
| + Số doanh nghiệp đã hoạt động | D.nghiệp |  |  |  |
| Trong đó: số vốn đầu tư | USD |  |  |  |
| + Tổng số vốn đã đầu tư (số luỹ kế) | Triệu đồng |  |  |  |
| + Số nộp ngân sách | " |  |  |  |
| - Doanh nghiệp tư nhân |  |  |  |  |
| + Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh | Doanh nghiệp |  |  |  |
| + Số doanh nghiệp thực tế quản lý thu thuế | D.nghiệp |  |  |  |
| + Số nộp ngân sách | Tr.đồng |  |  |  |
| 2. Kinh tế tập thể, cá thể |  |  |  |  |
| - Số hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh | Hộ |  |  |  |
| - Số hộ quản lý thu thuế môn bài | " |  |  |  |
| - Số hộ quản lý thu cố định | " |  |  |  |
| - Số thuế GTGT và TNDN nộp NS bình quân tháng | tr.đồng |  |  |  |
| - Tổng số nộp ngân sách | Tr.đồng |  |  |  |
| **B. Về chi:** |  |  |  |  |
| 1. Các chỉ tiêu liên quan đến chi sự nghiệp kinh tế |  |  |  |  |
| - Số Km đường giao thông địa phương (tỉnh, huyện) quản lý | Km |  |  |  |
| - Diện tích đất lâm nghiệp | Ha |  |  |  |
| - Diện tích đất nông nghiệp | Ha |  |  |  |
| - Số Km đê địa phương quản lý | km |  |  |  |
| 2. Quản lý hành chính | Người |  |  |  |
| a. Biên chế cấp tỉnh và tương đương | - |  |  |  |
| - Biên chế quản lý nhà nước | - |  |  |  |
| - Biên chế Đảng | - |  |  |  |
| - Biên chế đoàn thể | - |  |  |  |
| b. Biên chế cấp huyện và tương đương | - |  |  |  |
| - Biên chế quản lý nhà nước | - |  |  |  |
| - Biên chế Đảng | - |  |  |  |
| - Biên chế đoàn thể | - |  |  |  |
| c. Định biên cấp xã và tương đương | - |  |  |  |
| - Cán bộ xã đương chức | - |  |  |  |
| Trong đó được xếp vào ngạch công chức |  |  |  |  |
| + Quản lý nhà nước | - |  |  |  |
| + Đảng | - |  |  |  |
| + Đoàn thể | - |  |  |  |
| - Cán bộ hưu xã (do ngân sách xã trả) | - |  |  |  |
| - Giáo viên mẫu giáo xã | - |  |  |  |
| - Cán bộ y tế xã | - |  |  |  |
| 3. Số giường bệnh | Giường |  |  |  |
| - Giường bệnh cấp tỉnh | - |  |  |  |
| - Giường bệnh cấp huyện | - |  |  |  |
| - Giường, phòng khám khu vực | - |  |  |  |
| - Giường y tế xã phường | - |  |  |  |
| 4. Số học sinh | Học sinh |  |  |  |
| - Nhà trẻ | - |  |  |  |
| - Mẫu giáo | - |  |  |  |
| - Tiểu học (Cấp I) | - |  |  |  |
| - Phổ thông cơ sở (Cấp II) | - |  |  |  |
| - Phổ thông Trung học (Cấp III) | - |  |  |  |
| - Trường năng khiếu | - |  |  |  |
| + Trường năng khiếu cấp I | - |  |  |  |
| + Trường năng khiếu cấp II | - |  |  |  |
| + Trường năng khiếu cấp III | - |  |  |  |
| - Trung tâm giáo dục kỹ thuật thực hành | - |  |  |  |
| - Trung tâm giáo dục thường xuyên | - |  |  |  |
| - Trường dân tộc nội trú | - |  |  |  |
| + Trường cấp I + II | - |  |  |  |
| + Trường cấp III | - |  |  |  |
| - Học sinh thuộc diện nội trú nhưng không ở nội trú (thực hiện đối với các tỉnh Tây nguyên và 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc theo Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 và Quyết định 186/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ) |  |  |  |  |
| 5. Số học sinh đào tạo | Người |  |  |  |
| - Đại học cao đẳng | - |  |  |  |
| Trong đó: Sư phạm | - |  |  |  |
| - Trung học chuyên nghiệp | - |  |  |  |
| Trong đó: Sư phạm | - |  |  |  |
| - Công nhân, kỹ thuật dạy nghề | - |  |  |  |
| - Đào tạo lại | Suất đào tạo |  |  |  |
| - Đào tạo tại chức | - |  |  |  |
| (Số học viên đã quy đổi) | Người |  |  |  |
| - Nghiên cứu sinh | - |  |  |  |
| - Cao học | - |  |  |  |
| 6. Chỉ tiêu đảm bảo xã hội | Người |  |  |  |
| - Trại xã hội | Cơ sở |  |  |  |
| - Số trại viên trại xã hội | Người |  |  |  |
| - Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung | Người |  |  |  |
| - Số gia đình bệnh binh | G.đình |  |  |  |
| - Số gia đình thương binh | G.đình |  |  |  |
| - Số gia đình liệt sỹ | G.đình |  |  |  |
| - Số gia đình có công với nước | G.đình |  |  |  |
| - Số thương binh | Người |  |  |  |
| - Số bệnh binh | Người |  |  |  |
| - Bà mẹ Việt nam anh hùng |  |  |  |  |
| - Người bị nhiễm chất độc màu da cam | Người |  |  |  |
| 7. Các chỉ tiêu khác: |  |  |  |  |
| - Số hỗ gia đình dân tộc thiểu số | G.đình |  |  |  |
| Trong đó: số hộ cần phải hỗ trợ về nhà ở | - |  |  |  |
| - Số hỗ gia đình chính sách | G.đình |  |  |  |
| Trong đó: số hộ cần phải hỗ trợ về nhà ở | - |  |  |  |
| - Số bệnh viện hoạt động mang tính chất khu vực | B.viện |  |  |  |
| - Trường đại học do địa phương quản lý | Trường |  |  |  |
| - Vận động viên cấp quốc gia, quốc tế | Người |  |  |  |
| - Đoàn nghệ thuật truyền thống | Đoàn |  |  |  |
| + Đoàn chèo | Người |  |  |  |
| + Đoàn tuồng | - |  |  |  |
| + Đoàn dân ca | Người |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | .....,Ngày... tháng... năm... |
|  | **TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH** (Ký tên, đóng dấu) |