|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH**  Số: /UBND-NL5  V/v đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ  phấn đấu xây dựng NTM năm 2025 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024* |

Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Thực hiện Văn bản số 4824/BNN-VPĐP ngày 08/7/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2025; xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2282/SNN-PTNT1 ngày 17/7/2024 (trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các địa phương, đơn vị liên quan); Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến hết tháng 6/2024, ước thực hiện cả năm 2024 và đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu thực hiện xây dựng NTM năm 2025 *(theo biểu gửi kèm*).

Kính đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổng hợp./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - Chánh VP, PCVP theo dõi lĩnh vực;  - Trung tâm CB-TH tỉnh;  - Lưu: VT, TH, NL5. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Hồng Lĩnh** |

**Phụ lục  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024  
VÀ ĐĂNG KÝ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHẤN ĐẤU NĂM 2025  
Tỉnh Hà Tĩnh***(Kèm theo Văn bản số /UBND-NL5 ngày / /2024  
của UBND tỉnh Hà Tĩnh)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đối tượng** | **ĐVT** | **Cập nhật đến hết 6/2024** | **Dự kiến thực hiện hết năm 2024** | **Đăng ký mục tiêu phấn đấu năm 2025** |
| **I** | **Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM** | Cấp tỉnh | 0 | 0 | 1 |
| **II** | **Nông thôn mới cấp huyện** |  |  |  |  |
| 1 | Số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM | Cấp huyện | 9 | 13 | Duy trì  (100% đơn vị cấp huyện) |
| 2 | Số huyện đạt NTM nâng cao | Huyện | 0 | 2 | Duy trì  (02 huyện) |
| 3 | Số huyện đạt NTM kiểu mẫu | Huyện | 0 | 0 | 0 |
| **III** | **Nông thôn mới cấp xã** |  |  |  |  |
| 1 | Số xã đạt 19 tiêu chí NTM, trong đó: | Xã | 181 (100%) | Duy trì (100%) | Duy trì (100%) |
| *1.1* | *Số xã đạt chuẩn NTM có QĐ công nhận của UBND cấp tỉnh* |  | 181 | Duy trì (100%) | Duy trì (100%) |
| *1.2* | *Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao* |  | 65 | 70 | 75 |
| *1.3* | *Số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu* |  | 17 | 20 | 22 |
| 2 | Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí | Xã | Đến nay Hà Tĩnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM (181/181 xã) | | |
| 3 | Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí | Xã |
| 4 | Số xã đạt dưới 10 tiêu chí | Xã |
| **IV** | **NTM cấp thôn, bản** |  |  |  |  |
|  | Số đơn vị cấp thôn, bản thuộc xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM *(theo tiêu chí NTM do UBND tỉnh quy định)* | Thôn, bản | 0 | 0 | 0 |