**PHỤ LỤC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHỈ TIÊU GIAO BỔ SUNG PHÁT TRIỂN VÀ DUY TRÌ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN- NĂM 2024** | | | | |
| *(Kèm theo Công văn số 1257/UBND- KGVX ngày 15/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)* | | | | |
|  |  |  | *Đơn vị tính: Người* | |
| **STT** | **Huyện, thành phố** | **Kế hoạch năm 2024** | | |
| **Chỉ tiêu đã giao** | **Chỉ tiêu giao bổ sung** | **Số người lũy kế đến 31/12/2024** |
|  | **Tổng** | **54.273** | **8.119** | **62.392** |
| 1 | Thành phố | 4.425 | 662 | 5.087 |
| 2 | Huyện Yên Thế | 3.274 | 90 | 3.364 |
| 3 | Huyện Tân Yên | 5.615 | 840 | 6.455 |
| 4 | Huyện Lạng Giang | 6.281 | 940 | 7.221 |
| 5 | Huyện Lục Nam | 6.169 | 923 | 7.092 |
| 6 | Huyện Lục Ngạn | 7.338 | 1.378 | 8.716 |
| 7 | Huyện Sơn Động | 3.398 | 508 | 3.906 |
| 8 | Huyện Yên Dũng | 4.823 | 721 | 5.544 |
| 9 | Huyện Việt Yên | 5.797 | 692 | 6.489 |
| 10 | Huyện Hiệp Hòa | 7.153 | 1.365 | 8.518 |