**Phụ lục 1**

**CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BXD ngày tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)*

| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Mục tiêu phấn đấu của Chính phủ** | **Mục tiêu phấn đấu của ngành Xây dựng** | **Đơn vị chủ trì theo dõi, báo cáo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ngành Xây dựng  | % | 7,3 | 7,3 | Vụ KHTC |
| 2 | Tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực nội thành/nội thị | % | 42,6 | 42,6 | Cục PTĐT |
| 3 | Tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị | % | 53,9 | 53,9 | Cục PTĐT |
| 4 | Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung | % | 96 | 96 | Cục HTKT |
| 5 | Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch | % | 16 | 16 | Cục HTKT |
| 6 | Tỷ lệ thu gom xử lý nước thải | % | 17 | 17 | Cục HTKT |
| 7 | Diện tích nhà ở bình quân cả nước | m2 sàn/người | 26 | 26 | Cục QLN&TTBĐS |