|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\***  Số 66-QĐ/HNDH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** Sông Hinh, ngày 21 tháng 01 năm 2022 |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc giao chỉ tiêu thi đua năm 2022**

Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022;

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021 và đăng ký chỉ tiêu thi đua năm 2022 của Hội Nông dân các xã, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HNDT, ngày 07/01/2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023;

Theo đề nghị của Văn phòng Hội Nông dân huyện.

**BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN HUYỆN SÔNG HINH**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Giao chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 cho Hội Nông dân các xã, thị trấn (*có phụ lục phân bổ kèm theo*).

**Điều 2.** Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn căn cứ các chỉ tiêu thi đua của huyện Hội giao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

**Điều 3.** Cán bộ phụ trách Thi đua - Khen thưởng Hội Nông dân huyện; Văn phòng Hội Nông dân huyện, Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:  - Như Điều 3;  - Thường trực HND huyện;  - Lưu VP Hội. | **T/M BAN THƯỜNG VỤ**  CHỦ TỊCH  *Đã ký*  **Bá Minh Hiếu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN HAI RIÊNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 1.200 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 70 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 15 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 15 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 600 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 15 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 1250 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 1250 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN XÃ SƠN GIANG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 900 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 50 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 08 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 08 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 400 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 10 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 900 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 900 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐỨC BÌNH ĐÔNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 700 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 45 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 05 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 05 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 470 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 7 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 720 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 720 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐỨC BÌNH TÂY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 520 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 20 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 05 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 05 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 350 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 7 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 520 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 520 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN XÃ SÔNG HINH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 350 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 25 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 05 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 05 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 250 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 05 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 350 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 350 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN XÃ EATROL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 540 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 40 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 08 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 08 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 349 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 05 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 540 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 540 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN XÃ EA BIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 400 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 25 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 06 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 06 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 211 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 3 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 400 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 400 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN XÃ EA BÁ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 420 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 25 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 04 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 04 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 160 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 03 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 430 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 430 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN XÃ EA BAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 600 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 40 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 08 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 08 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 450 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 05 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 700 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 700 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN XÃ EA LY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 900 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 45 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 06 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 06 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 550 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 05 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 900 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 900 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ YÊN  **BCH HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH**  **\*** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIAO CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022**

**Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN XÃ EA LÂM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2022** |
| 1 | **Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân** | Người | 440 |
| 2 | **Phát triển hội viên** |  |  |
| - Kết nạp hội viên mới | Hội viên | 25 |
| 3 | **Xây dựng quỹ Hội** |  |  |
| - Chi Hội có quỹ Hội | Chi | 05 |
| - Mức quỹ Hội bình quân/HV/năm | Đồng | 50.000 |
| 4 | **Cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới** | Người | 01 |
| 5 | **Cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội** | Người | 05 |
| 6 | **Hộ Nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp** | Hộ | 250 |
| 7 | **Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân**  **(**Từ nguồn vận động HVND) | Triệu đồng | 03 |
| 8 | **Cơ sở Hội xây dựng được Hợp tác xã và THT** |  |  |
| - Hợp tác xã | HTX | 01 |
| - Tổ hợp tác | THT | 02 |
| 9 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT** | Mô hình | 01 |
| 10 | **Hộ HV, ND sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo AT VSTP** | Hộ | 450 |
| 11 | **Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu** | Mô hình | 01 |
| 12 | **Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp** | Người | 0 |
| 13 | **Hội viên, nông dân tham gia BHYT** | Người | 450 |
| 14 | **Thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp** | Chi, tổ Hội |  |
| **Chi hội nghề nghiệp** | Chi | 01 |
| **Tổ hội nghề nghiệp** | Tổ | 02 |
| 15 | **Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo”** | Địa chỉ | 01 |