**BẢNG PHÂN CÔNG**

**THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NĂM 2017**

*(ban hành kèm theo Công văn số 108-CV/ĐU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số****TT** | **Nội dung thực hiện** | **Chỉ tiêu** | **Cán bộ phụ trách** | **Lãnh đạo phụ trách** | **Thời gian hoàn thành** |
| **I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ** |
| 01.  | Đảng bộ trong sạch vững mạnh | Đạt | Cán bộ Văn phòng-Tổ chức | Bí thư Đảng ủy | Tháng 12 |
| 02.  | Phát triển đảng viên mới | 8 | Cán bộ Văn phòng-Tổ chức | Phó bí thưThường trực | Tháng 9 |
| 03.  | Tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 | 100% | Cán bộ Văn phòng-Tổ chức | Phó bí thưThường trực | Theo kế hoạch của Huyện ủy |
| 04. | Triển khai nghị quyết trong đảng | 97% | Cán bộ Tuyên giáo | Bí thư Đảng ủy | Theo kế hoạch của Huyện ủy |
| 05. | Kiểm tra, giám sát | 100% | Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy | Phó Bí thư Thường trực | Tháng 9 |
| 06. | Tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ | 01 | Cán bộ Tuyên giáo | Bí thư Đảng ủy | Tháng 10 |
| 07. | Tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi | 01 | Cán bộ Văn phòng-Tổ chức | Phó Bí thư Thường trực | Tháng 8 |
| 08. | Triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo | Đạt | Trưởng khối vận | Bí thư Đảng ủy | Tháng 10 |
| 09. | Tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã đúng luật định. | 02 | Phó Chủ tịch HĐND | Phó Bí thư Thường trực | Tháng 12 |
| 10. | Giám sát của Hội đồng nhân đạt Nghị quyết. | 100% | Phó Chủ tịch HĐND | Phó Bí thư Thường trực | Tháng 10 |
| **II. KINH TẾ-XÃ HỘI** |
| 01. | Thu nhập bình quân đầu người | 37,2 triệu đồng | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 02. | Giá trị sản xuất khu vực I | 80 tỷ đồng | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| Giá trị sản xuất khu vực II | 116 tỷ đồng |
| Giá trị sản xuất khu vực III | 160 tỷ đồng |
| 03. | Diện tích cây dừa  | 395 ha | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| Sản lượng  | 4,55 triệu trái |
| 04. | Diện tích cây ăn trái | 151 ha | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| Sản lượng cây ăn trái | 1.283 tấn |
| 05. | Đàn heo | 7.830 con | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 06. | Đàn dê | 1.200 con | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 07. | Đàn bò | 90 con | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 08. | Đàn gia cầm | 20.000con | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 09. | Phát triển doanh nghiệp | 01 | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 10 |
| 10. | Phát triển cơ sở TMDV | 15 | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 10 |
| 11. | Thu ngân sách | 3.559.223.000đ | Công chức TC-KT | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 12. | Thành lập hợp tác xã | 01 | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 9 |
| 13. | Vận động thu gom, xử lý rác thảy có thu phí | 100% | Công chức Đô thị-Môi trường | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 13. | Hộ sử dụng nước máy | 87% | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 9 |
| 14. | Xây dựng lộ bê tông | 1km | Công chức VP-TK phụ trách KTKH | Chủ tịch UBND | Tháng 11 |
| 15. | Xây dựng nông thôn mới đạt | 4 tiêu chí | Cán bộ xây dựng NTM | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 16. | Giảm hộ nghèo | 1% | Cán bộ QLNN trẻ em, giảm nghèo | Phó Chủ tịch UBND | Tháng 11 |
| 17. | Xây dựng nhà tình nghĩa | 01 | Cán bộ QLNN trẻ em, giảm nghèo | Phó Chủ tịch UBND | Tháng 11 |
| Xây dựng nhà tình thương | 02 |
| 18. | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | 25% | Cán bộ QLNN trẻ em, giảm nghèo | Phó Chủ tịch UBND | Tháng 11 |
| Tỷ lệ qua đào tạo nghề | 15% |
| 19. | Giải quyết việc làm mới | 100 lao động | Cán bộ QLNN trẻ em, giảm nghèo | Phó Chủ tịch UBND | Tháng 11 |
| Xuất khẩu lao động | 5 lao động |
| 20. | Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân | >85% | Công chức LĐTBXH | Phó Chủ tịch UBND | Tháng 11 |
| 21. | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | 0,53% | Công chức VHXH | Phó Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| Tỷ lệ tăng dân số  | >0,8% |
| Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (CPR) | 69% |
| Giảm sinh con thứ 3 | 25% |
| Trẻ em suy dinh dưỡng | 9% |
| 22. | Trường đạt chuẩn quốc gia | 03 | Công chức VHXH | Phó Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 23. | Xây dựng cộng đồng học tập | Tốt | Công chức VHXH | Phó Chủ tịch UBND | Tháng 10 |
| 24. | Chỉ số cải cách hành chính  | Tốt | Công chức VP-TK nội vụ | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 25. | Hòa giải thành | 85% | Công chức TP-HT | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 26. | Chính quyền trong sạch vững mạnh | Đạt | Công chức VP-TK nội vụ | Chủ tịch UBND | Tháng 12 |
| 27. | Tổ chức bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VIII. | Đạt | Công chức VP-TK nội vụ | Chủ tịch UBND | Theo Kế hoạch của huyện. |
| 28. | Xã an toàn về an ninh trật tự | Đạt | Trưởng Công an | Chủ tịch UBND | Tháng 11 |
| 29. | Tuyển quân | 100% | Chỉ huy trưởng QS | Chủ tịch UBND | Tháng 02 |
| 30. | Xây dựng lực lượng DQTV | 1,16% | Chỉ huy trưởng QS | Chủ tịch UBND | Tháng 03 |
| 31. | Tỷ lệ phát triển Đảng trong lực lượng DQTV | 23% | Chỉ huy trưởng QS | Bí thư Đảng ủy | Tháng 9 |
| 32. | Huấn luyện lực lượng DQTV | 90% | Chỉ huy trưởng QS | Chủ tịch UBND | Tháng 10 |
| **III. CÔNG TÁC MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ** |
| 01. | Tuyên truyền nghị quyết trong đoàn viên, hội viên. | 85% | Trưởng các đoàn thể | Trưởng khối vận | Theo kế hoạch của Đảng ủy |
| 02 | Tuyên truyền nghị quyết trong nhân dân | 70-80% | Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc | Phó Bí thư Thường trực | Theo Kế hoạch của Đảng ủy |
| 02. | Xếp loại đoàn thể cuối năm | Mạnh | Trưởng các đoàn thể | Trưởng khối vận | Tháng 11 |
| 03. | Đại hội đoàn, cựu chiến binh | Tốt | Trưởng khối vận | Phó bí thư Thường trực | Tháng 03 |
| 04. | Giám sát phản biện xã hội | 5 | Trưởng các đoàn thể | Trưởng khối vận | Tháng 10 |
| 05. | Tổ chức tọa đàm thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền nghị quyết của đoàn thể | 01 | Trưởng khối vận | Phó Bí thư Thường trực | Tháng 6 |
| 06. | Chi đoàn xếp loại mạnh | 10 | Bí thư xã đoàn | Trưởng khối vận | Tháng 12 |
| 07. | Chi hội nông dân xếp loại mạnh | 06 | Chủ tịch HND |
| Tổ hội xếp loại mạnh | 33 |
| 08. | Chi hội phụ nữ xếp loại mạnh | 06 | Chủ tịch HPN |
| Tổ hội xếp loại mạnh | 44 |
| 09. | Chi hội cựu chiến binh xếp loại mạnh | 06 | Chủ tịch HCCB |
| 10. | Ban Công tác Mặt trận xếp loại mạnh. | 06 | Chủ tịch MTTQ |