**ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO**

**HỘI NGHỊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG 6 TỈNH,**

**BẮC TRUNG BỘ, NĂM 2020 TẠI THANH HÓA**

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2019 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

**A. TÌNH HÌNH CHUNG**

- Bối cảnh chung về kinh tế tỉnh.

- Những yếu tố thuận lợi, khó khăn; cơ hội và thách thức đối với phát triển công nghiệp, thương mại.

**B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2019 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

**I. VỀ SXCN**

**1. Kết quả năm 2019**

*1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá SS năm 2010)*

- Phân theo thành phần kinh tế

- Phân theo ngành công nghiệp cấp I

- Chỉ số phát triển công nghiệp

*1.2. Kết quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu*

*1.3. Tình hình triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm của địa phương*

**2. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020**

*2.1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá SS năm 2010)*

- Phân theo thành phần kinh tế

- Phân theo ngành công nghiệp

- Chỉ số phát triển công nghiệp

*2.2. Tình hình, kết quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu*

*2.3. Tình hình triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm của địa phương*

**II. VỀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**

***1. Kết quả năm 2019***

*1.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ*

*1.2. Tình hình, kết quả xuất, nhập khẩu*

- Xuất khẩu

- Nhập khẩu

***2. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020***

*2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ*

*2.2. Tình hình, kết quả xuất nhập khẩu*

- Xuất khẩu

- Nhập khẩu

**III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC**

1. Công tác quy hoạch, xây dựng chương trình, đề án, chính sách phát triển ngành Công Thương.

2. Lĩnh vực công nghiệp

- Công tác QLNN

- Tình hình phát triển hạ tầng cụm công nghiệp (đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng CCN; đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các CCN; Xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách phát triển CCN)

3. Lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế

- Công tác QLNN

+ Hoạt động thương mại trong nước

+ Hoạt động xuất nhập khẩu

+ Hội nhập quốc tế

*-* Tình hình phát triển hạ tầng thương mại

4. Lĩnh vực năng lượng

- Công tác QLNN

- Tình hình phát triển điện:

+ Thủy điện

+ Nhiệt điện

+ Năng lượng tái tạo

…………..

5. Công tác quản lý kỹ thuật an toàn và môi trường

6. Công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

7. Công tác phát triển thương mại điện tử

8. Công tác xúc tiến thương mại

9. Công tác tiết kiệm năng lượng

10. Công tác thanh tra

11. Công tác cải cách hành chính (Bộ máy, biên chế, cải cách HC)

12. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

13. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (Tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7)

*13.1. Tình hình thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn)*

- Tình hình thực hiện

- Số xã đạt tiêu chí:

*+ Năm 2019*

*+ 6 tháng 2020*

*+ Lũy kế đến 30 tháng 6 năm 2020/ tổng số xã trên địa bàn*

*13.2. Tình hình thực hiện tiêu chí số 7 (chợ nông thôn)*

*- Tình hình thực hiện*

*- Số xã đạt tiêu chí:*

*+ Năm 2019*

*+ 6 tháng 2020*

*+ Lũy kế đến 30 tháng 6 năm 2020 / tổng số xã trên địa bàn*

*13.3. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến 30/6/2020*

14. Công tác khác.

**IV. CÔNG TÁC LIÊN KẾT, HỢP TÁC 6 TỈNH BẮC TRUNG BỘ**

Tình hình, kết quả xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hợp tác liên kết phát triển công thương giữa các tỉnh, thành

**V. KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2019**

**C. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

**I. KẾT QUẢ CHUNG**

**II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

**Phần thứ hai**

**MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM,**

**GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

**I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH**

**II. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM** *(theo chỉ tiêu KH 2020)*

**1. Về lĩnh vực công nghiệp**

- Giá trị sản xuất công nghiệp

- Chỉ số phát triển công nghiệp

- Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu

**2. Về hoạt động thương mại**

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

- Xuất nhập khẩu

**III. GIẢI PHÁP**

**IV. ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA VÀ HỢP TÁC NĂM 2020**

1. Đăng ký thi đua
2. Nội dung thi đua
3. Nội dung, chương trình trọng tâm và hợp tác phát triển công nghiệp - thương mại.

**TÊN ĐƠN VỊ:........................**

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐĂNG KÝ THAM GIA**

**HỘI NGHỊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG 06 TỈNH BẮC TRUNG BỘ NĂM 2020 TẠI THANH HÓA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ, đơn vị công tác** | **Số ĐTDĐ liên lạc** | **Ghi chú** |
| 1 |  |  |  | *Trưởng đoàn* |
| 2 |  |  |  | *Cán bộ đầu mối liên lạc* |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| *…* |  |  |  |  |

**SỞ CÔNG THƯƠNG……**

**DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA**

**“Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa Thanh Hóa 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên Doanh nghiệp** | **Địa chỉ** | **Họ, tên cán bộ giới thiệu tại gian hàng** | **Điện thoại, Fax** | **Ngành nghề sản xuất, nhu cầu mua - bán** | **Sản phẩm đăng ký trưng bày** | **Số lượng** | **Khả năng cung ứng** | **Chứng chỉ chất lượng hàng hóa (nếu có)** | **Hệ thống phân phối đã cung ứng** | **Hệ thống phân phối dự kiến kết nối** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG**

*(Ký tên, đóng dấu)*

**TÊN ĐƠN VỊ: ………………**

**DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA**

**”Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa Thanh Hóa năm 2020”**

**1. Doanh nghiệp, sản phẩm đăng ký trưng bày, giới thiệu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên doanh nghiệp,**  **Sản phẩm đăng ký** | **Đơn vị tính** | **Khả năng cung ứng** | **Chứng chỉ chất lượng hàng hóa (nếu có)** | **Hệ thống phân phối đã cung ứng** | **Hệ thống phân phối dự kiến kết nối** | **Đăng ký trưng bày tại Hội nghị** |
| I | Doanh nghiệp … |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sản phẩm A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sản phẩm B |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Danh sách nhân viên phụ trách đăng ký giới thiệu hàng hoá tại gian hàng:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Số ĐTDĐ liên lạc** | **Ghi chú** |
| I | Doanh nghiệp … |  |  |  |
| 1 | …. |  |  |  |
| *…* |  |  |  |  |

**ĐƠN VỊ**

*(Ký tên, đóng dấu)*