**PHỤ LỤC I**

CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH*(Kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị** | **Đến năm 2030** | **Giai đoạn 2021 - 2030** | **Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá** |
| 1 | Tốc độ tăng trưởng bình quân | % |  | 8,5 - 9% | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| 2 | Quy mô kinh tế vùng | VNĐ giá hiện hành | 2.100 nghìn tỷ |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| 3 | Cơ cấu kinh tế |  |  |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| 3.1 | Dịch vụ | % |  | 37-38 |  |
| 3.2 | Công nghiệp | % |  | 45-46 |  |
| 3.3 | Nông, lâm, thủy sản | % |  | 12-13 |  |
| 4 | GDP bình quân đầu người | VNĐ |  | 140 triệu/người/năm | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| 5 | Tổng thu ngân sách nhà nước | VNĐ | khoảng 190 nghìn tỷ |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| 6 | Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP | % |  | 20-30 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 7 | Tỷ lệ đô thị hóa | % | 40 |  | Bộ Xây dựng |
| 8 | Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới | % | 80 |  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 9 | Chỉ số phát triển con người |  | >0,75 |  |  |
| 10 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ | % | 35-40 |  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội |
| 11 | Tỷ lệ trẻ mẫu giáo đến trường | % | >95 |  | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| 12 | Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi tiểu học đến trường | % | 100 |  | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| 13 | Số giường bệnh trên 1 vạn dân | Giường bệnh | 32 |  | Bộ Y tế |
| 14 | Số bác sỹ trên 1 vạn dân | Bác sỹ | 11 |  | Bộ Y tế |
| 15 | Tỷ lệ che phủ rừng | % | 54-55 |  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 16 | Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung | % | 95-100 |  | Bộ Xây dựng |
| 17 | Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn | % | 93 - 95% |  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 18 | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn | % | 100 |  | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| 19 | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn | % | 90 |  | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| 20 | Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo tiêu chuẩn | % | 98 |  | Bộ Tài nguyên và Môi trường |