**Phụ lục số 01**

**GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA**

**BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRONG “ĐỢT CAO ĐIỂM”**

*(Kèm theo Kế hoạch số KH-UBND ngày /3/2024*

*của Chủ tịch UBND tỉnh)*

*­­­­­­­­­­­­­*––––––––––

*Đơn vị tính: Người*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Huyện,**  **thành phố, thị xã** | **Số người tham gia đến hết 31/12/2023**  **(trên PM TST)** | **Số người tham gia lũy kế hết 29/2/2024 (trên PM TST)** | **Số người phải phát triển trong “Tháng cao điểm”** | **Trong đó**  **Tháng 4 Tháng 5** | | **Lũy kế số người tham gia BHXH tự nguyện 2024** |
| **Tổng** | | **48.741** | **47.127** | **5.800** | **2.900** | **2.900** | **62.392** |
| 1 | Bắc Giang | 4.158 | 4.032 | 356 | 178 | 178 | 5.087 |
| 2 | Yên Thế | 2.594 | 2.595 | 350 | 175 | 175 | 3.364 |
| 3 | Tân Yên | 5.229 | 5.083 | 606 | 303 | 303 | 6.455 |
| 4 | Lạng Giang | 5.697 | 5.609 | 686 | 343 | 343 | 7.296 |
| 5 | Lục Nam | 5.569 | 5.406 | 666 | 333 | 333 | 7.167 |
| 6 | Lục Ngạn | 6.458 | 6.018 | 766 | 383 | 383 | 8.666 |
| 7 | Sơn Động | 3.098 | 3.022 | 308 | 154 | 154 | 3.856 |
| 8 | Yên Dũng | 4.516 | 4.390 | 538 | 269 | 269 | 5.544 |
| 9 | Việt Yên | 5.056 | 4.904 | 738 | 369 | 369 | 6.489 |
| 10 | Hiệp Hòa | 6.366 | 6.068 | 786 | 393 | 393 | 8.468 |