Phụ lục

THỐNG KÊ SỐ LIỆU CUỘC VẬN ĐỘNG

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2020*

 *của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)*

Tổng hợp chỉ tiêu phát triển thể dục, thể thao giai đoạn 2011-2020

| TT | NỘI DUNG | ĐVT | 2011 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Thể dục thể thao cho mọi người |  |  |  |  |
| 1. | Thể dục thể thao quần chúng |  |  |  |  |
| 1.1 | Tỷ lệ % số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên (số người tập/tổng dân số) | % | *20,64* | *24,36* | *32* |
| 1.2 | Tỷ lệ % gia đình luyện tập thể dục thể thao (số gia đình luyện tập/tổng số hộ gia đình) | % | *17* | *18,5* | *22* |
| 1.3 | Tổng số cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở | Người | 232 | 340 | 312 |
| 1.4 | Tổng số câu lạc bộ thể thao, trong đó: | Câu lạc bộ | 140 | 240 | 245 |
| 1.4.1 | Tổng số câu lạc bộ thể thao hoạt động theo phương thức tự quản không nhằm mục đích kinh doanh (CLB thể thao xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học …) | Câu lạc bộ | 3 | 11 | 17 |
| - | Tổng số câu lạc bộ thể thao của người khuyết tật | Câu lạc bộ | 0 | 0 | 0 |
| - | Tổng số câu lạc bộ thể thao của người cao tuổi | Câu lạc bộ | 7 | 13 | 20 |
| 1.4.2 | Tổng cơ sở thể thao, số câu lạc bộ thể thao hoạt động theo phương thức kinh doanh dịch vụ thể thao. | Câu lạc bộ | 190 | 271 | 395 |
| 1.5 | Tổng số giải thi đấu TDTT phong trào, trong đó: | Giải |  |  |  |
| - | Tổng số giải phong trào cấp đơn vị, cơ sở (xã, phường, cơ quan, đơn vị tổ chức) | Giải | 459 | 602 | 150 |
| - | Tổng số giải phong trào cấp huyện, quận | Giải | 110 | 160 | 50 |
| - | Tổng số giải phong trào cấp tỉnh/thành, ngành | Giải | 21 | 22 | 11 |
| - | Tổng số giải thi đấu TDTT phong trào cấp quốc gia | Giải | 0 | 1 | 0 |
| 1.6 | Cơ sở vật chất, đất đai và công trình TDTT | Công trình |  |  |  |
| 1.6.1 | *Tổng số sân tập luyện TDTT, trong đó:* | Sân |  |  |  |
| - | Tổng số sân vận động có khán đài (có đường chạy) | Sân | 5 | 5 | 5 |
| - | Tổng số sân vận động không có khán đài (có đường chạy) | Sân | 3 | 5 | 5 |
| - | Tổng số Sân bóng đá 11 người | Sân | 55 | 70 | 79 |
| - | Tổng số Sân bóng đá mi ni | Sân | 82 | 139 | 230 |
| TT | NỘI DUNG | ĐVT | 2011 | 2015 | 2020 |
| - | Tổng số Sân bóng chuyền | Sân | 85 | 202 | 250 |
| - | Tổng số Sân bóng rổ | Sân | 4 | 8 | 13 |
| - | Tổng số Sân cầu lông | Sân | 111 | 182 | 230 |
| - | Tổng số Sân quần vợt | Sân | 46 | 47 | 55 |
| - | Tổng số các loại sân thể thao khác | Sân | 5 | 10 | 11 |
| 1.6.2 | *Tổng số nhà tập luyện, thi đấu TDTT, trong đó:* | Nhà |  |  |  |
| - | Nhà tập luyện, thi đấu đa năng | Nhà | 5 | 18 | 28 |
| - | Nhà tập luyện đơn môn | Nhà | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3 | *Tổng số bể bơi các loại, trong đó:* | Bể |  |  |  |
| - | Tổng số bể bơi có chiều dài 50m | Bể | 0 | 0 | 1 |
| - | Tổng số bể bơi có chiều dài 25m | Bể | 0 | 0 | 7 |
| - | Tổng số bể bơi, hồ bơi đơn giản, bể bơi lắp ghép | Bể | 15 | 31 | 123 |
| 1.6.4 | *Tổng số trường bắn* | Trường bắn | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.5 | *Tổng số công trình TDTT chia theo địa bàn, ngành, đoàn thể quản lý* |  |  |  |  |
| - | Tổng số công trình thể dục thể thao cấp tỉnh | Công trình | 2 | 2 | 3 |
| - | Tổng số công trình thể dục thể thao cấp huyện | Công trình | 13 | 17 | 20 |
| - | Tổng số công trình thể dục thể thao cấp xã | Công trình | 55 | 79 | 79 |
| - | Số Trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã | Trung tâm | 45 | 70 | 101 |
| - | Số Nhà văn hóa-khu thể thao cấp thôn | Nhà | 423 | 554 | 671 |
| - | Tổng số công trình thuộc ngành Công an nhân dân | Công trình | 13 | 20 | 28 |
| - | Tổng số công trình thuộc ngành Quân đội nhân dân | Công trình | 10 | 16 | 22 |
| - | Tổng số công trình thuộc ngành GD-ĐT (cơ sở ĐT) | Công trình | 3 | 7 | 10 |
| - | Tổng số công trình thuộc ngành LĐTBXH (cơ sở giáo dục nghề nghiệp) | Công trình | 0 | 0 | 1 |
| - | Tổng số công trình thuộc Liên đoàn lao động, đoàn thanh niên … | Công trình | 0 | 0 | 2 |
| 1.6.6 | Tỷ lệ % số xã, phường đã có quy hoạch đất cho TDTT | % | 65 | 77 | 86 |
| 1.6.7 | Tỷ lệ bình quân m2 đất cho TDTT/1 người dân tính chung toàn tỉnh | M2 | 1,3 | 1,7 | 2 |
| 1.6.8 | Tổng số công trình thể thao của tỉnh, thành phố được ngành giáo dục và ngành thể dục, thể thao phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả | Công trình | 3 | 3 | 4 |
| TT | NỘI DUNG | ĐVT | 2011 | 2015 | 2020 |
| ***2*** | ***Giáo dục thể chất, thể thao trường học*** |  |  |  |  |
| 2.1 | *Tổng số cơ sở đào tạo và giáo dục nghề nghiệp (GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP)* | Cơ sở |  |  |  |
| 2.1.1 | Tổng số cơ sở giáo dục mầm non | Cơ sở | 170 | 184 | 181 |
| 2.1.2 | Tổng số cơ sở giáo dục phổ thông | Cơ sở |  |  |  |
| - | Tiểu học | Cơ sở | 281 | 278 | 246 |
| - | Trung học cơ sở | Cơ sở | 124 | 128 | 130 |
| - | Trung học phổ thông | Cơ sở | 26 | 26 | 26 |
| - | Nhiều cấp học | Cơ sở |  | 3 | 2 |
| 2.1.3 | Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở |  |  |  |
| - | Tổng số TT giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên | Cơ sở | 4 | 4 | 4 |
| - | Tổng số trường cao đẳng, trung cấp nghề | Cơ sở | 3 | 3 | 5 |
| 2.1.4 | Tổng số cơ sở giáo dục Đại học | Cơ sở | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | *Tổng số học sinh, sinh viên, trẻ em* | HSSV |  |  |  |
| 2.2.1 | Tổng số trẻ giáo dục mầm non | Trẻ | 44.626 | 51.928 | 63.287 |
| 2.2.2 | Tổng số học sinh giáo dục phổ thông | Học sinh |  |  |  |
| - | Tiểu học | Học sinh | 109.677 | 112.737 | 119.344 |
| - | Trung học cơ sở | Học sinh | 78.098 | 75.474 | 80.849 |
| - | Trung học phổ thông | Học sinh | 44.433 | 33.263 | 36.102 |
| - | Nhiều cấp học | Học sinh |  | 826 | 1.095 |
| 2.2.3 | Tổng số HSSV cơ sở giáo dục nghề nghiệp | HSSV |  |  |  |
| - | Tổng số HS TT giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên | Học sinh | 616 | 420 | 677 |
| - | Tổng số HSSV cao đẳng, trung cấp nghề | HSSV |  |  | 1097 |
| 2.2.4 | Tổng số SV giáo dục Đại học | Sinh viên |  |  | 1994 |
| *2.3* | *Tổng số giáo viên thể dục* |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Tổng số giáo viên mầm non được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em | Giáo viên | 2.062 | 2.571 | 4.124 |
| 2.3.2 | Tổng số giáo viên tiểu học bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo | Giáo viên | 5.286 | 5.666 | 5.503 |
| 2.3.3 | Tổng số giáo viên tiểu học được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa | Giáo viên | 113 | 170 | 241 |
| 2.3.4 | Tổng số trường trung học cơ sở có đủ giáo viên thể dục | Trường |  | 341 | 361 |
| 2.3.5 | Tổng số giáo viên trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo | Giáo viên |  | 341 | 361 |
| 2.3.6 | Tổng số giáo viên trung học cơ sở được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa | Giáo viên |  | 341 | 361 |
| TT | NỘI DUNG | ĐVT | 2011 | 2015 | 2020 |
| 2.3.7 | Tổng số trường trung học phổ thông có đủ giáo viên thể dục | Trường |  | 180 | 163 |
| 2.3.8 | Tổng số giáo viên trung học phổ thông đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo theo quy định | Giáo viên |  | 180 | 163 |
| 2.3.9 | Tổng số giáo viên trung học phổ thông được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa | Giáo viên |  | 180 | 163 |
| 2.3.10 | Tổng số trường trung học phổ thông có nhiều cấp học có đủ giáo viên thể dục | Trường |  | 14 | 14 |
| 2.3.11 | Tổng số giáo viên trung học phổ thông có nhiều cấp học đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo  | Giáo viên |  | 14 | 14 |
| 2.3.12 | Tổng số giáo viên trung học phổ thông có nhiều cấp học được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa | Giáo viên |  | 14 | 14 |
| 2.3.13 | Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ giáo viên thể dục đảm bảo tiêu chuẩn và trình độ đào tạo | Cơ sở | 0 | 1 | 1 |
| 2.3.14 | Tổng số cơ sở giáo dục đại học có đủ giáo viên thể dục đảm bảo tiêu chuẩn và trình độ đào tạo | Cơ sở | 0 | 1 | 1 |
| *2.4* | *Cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên TDTT* |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Tổng số cơ sở giáo dục (trường đại học, cao đẳng) đào tạo giáo viên thể dục, thể thao  | Cơ sở | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Tổng số cơ sở giáo dục (trường đại học, cao đẳng) đào tạo giáo viên thể dục, thể thao đảm bảo các cơ sở vật chất (nhà tập, sân tập) và các trang thiết bị tập luyện đạt tiêu chuẩn | Cơ sở | 0 | 0 | 0 |
| *2.5* | *Chương trình giáo dục thể chất* |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Trong các cơ sở giáo dục mầm non |  |  |  |  |
| - | Tỷ lệ cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC  | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ trẻ hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ trẻ được đánh giá, phân loại thể lực theo quy định | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ trẻ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định | % | 94.3 | 95.9 | 98.1 |
| 2.5.2 | Trong các cơ sở giáo dục phổ thông |  |  |  |  |
| *-* | Tỷ lệ cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ cơ sở đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá GDTC | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ HS thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC | % | 100 | 100 | 100 |
| TT | NỘI DUNG | ĐVT | 2011 | 2015 | 2020 |
| - | Tỷ lệ HS được đánh giá, phân loại thể lực theo quy định | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ HS đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.3 | Trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp |  |  |  |  |
| - | Tỷ lệ cơ sở hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ cơ sở đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá GDTC | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ HSSV thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ HSSV được đánh giá, phân loại thể lực theo quy định | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ HSSV đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.4 | Trong các cơ sở GD Đại học |  |  |  |  |
| - | Tỷ lệ cơ sở hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ cơ sở đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá GDTC | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ SV thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ SV được đánh giá, phân loại thể lực theo quy định | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ SV đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định | % | 100 | 100 | 100 |
| *2.6* | *Hoạt động thể thao ngoại khóa* |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Trong các cơ sở giáo dục mầm non |  |  |  |  |
| *-* | Tỷ lệ cơ sở đảm bảo thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ thường xuyên | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ cơ sở tổ chức dạy võ cổ truyền | % | 0 | 0 | 0 |
| - | Tỷ lệ cơ sở thực hiện Chương trình sức khỏe VN | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2 | Trong các cơ sở giáo dục phổ thông |  |  |  |  |
| - | Tỷ lệ sơ sở có hoạt động thể thao ngoại khóa thường xuyên | % | 95 | 95 | 100 |
| - | Tỷ lệ HS tập luyện TDTT ngoại khóa thường xuyên  | % | 95 | 95 | 100 |
| - | Tỷ lệ HS đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo tiêu chuẩn | % | 95 | 95 | 95 |
| - | Tổng số cơ sở có CLB TDTT | Câu lạc bộ | 80 | 85 | 100 |
| - | Tỷ lệ cơ sở tổ chức dạy võ cổ truyền | % |  | 20 | 68 |
| - | Tỷ lệ cơ sở tổ chức dạy bơi | % |  | 65 | 80 |
| TT | NỘI DUNG | ĐVT | 2011 | 2015 | 2020 |
| - | Tỷ lệ cơ sở đảm bảo thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ thường xuyên | % | 86 | 96 | 96 |
| 2.6.3 | Trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp |  |  |  |  |
| - | Tỷ lệ sơ sở có hoạt động thể thao ngoại khóa thường xuyên | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ HS tập luyện TDTT ngoại khóa thường xuyên  | % | 55 | 72 | 83 |
| - | Tổng số cơ sở có CLB TDTT | Câu lạc bộ | 0 | 0 | 0 |
| - | Tỷ lệ cơ sở tổ chức dạy võ cổ truyền | % | 0 | 0 | 0 |
| - | Tỷ lệ cơ sở đảm bảo thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ thường xuyên | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.6.4 | Trong các cơ sở GD Đại học |  |  |  |  |
| - | Tỷ lệ sơ sở có hoạt động thể thao ngoại khóa thường xuyên | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ SV tập luyện TDTT ngoại khóa thường xuyên  | % | 0 | 75 | 86 |
| - | Tỷ lệ SV đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo tiêu chuẩn | Sinh viên | 100 | 100 | 100 |
| - | Tổng số cơ sở có CLB TDTT | Câu lạc bộ | 0 | 0 | 0 |
| - | Tỷ lệ cơ sở tổ chức dạy võ cổ truyền | Cơ sở | 0 | 0 | 0 |
| - | Tỷ lệ cơ sở đảm bảo thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ thường xuyên | % |  | 100 | 100 |
| *2.7* | *Cơ sở vật chất phục vụ GDTC, thể thao ngoại khóa* | *Công trình* |  |  |  |
| 2.7.1 | Trong các cơ sở giáo dục mầm non |  |  |  |  |
| - | Phòng học GDTC | Phòng | Phòng | 11 | 17 |
| - | Sân chơi | Sân | Sân | 346 | 384 |
| 2.7.2 | Trong các trường tiểu học |  |  |  |  |
| - | Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn | Nhà | 3 | 10 | 20 |
| - | Sân tập luyện TDTT | Sân | 264 | 266 | 252 |
| - | Bể bơi | Bể | 0 | 0 | 21 |
| 2.7.3 | Trong các trường THCS |  |  |  |  |
| - | Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn | Nhà |  | 01 | 02 |
| - | Sân tập luyện TDTT | Sân | 472 | 590 | 557 |
| - | Bể bơi | Bể |  |  | 48 |
| 2.7.4 | Trong các trường THPT |  |  |  |  |
| - | Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn | Nhà |  |  | 02 |
| - | Sân tập luyện TDTT | Sân | 26 | 29 | 28 |
| - | Bể bơi | Bể |  | 03 | 18 |
| 2.7.5 | Trong các cơ sở GD nhiều cấp học |  |  |  |  |
| - | Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn | Nhà |  |  |  |
| - | Sân tập luyện TDTT | Sân |  | 03 | 02 |
| - | Bể bơi | Bể |  | 01 | 01 |
| 2.7.6 | Trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp |  |  |  |  |
| TT | NỘI DUNG | ĐVT | 2011 | 2015 | 2020 |
| - | Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn | Nhà | 0 | 0 | 0 |
| - | Sân tập luyện TDTT | Sân | 1 | 1 | 1 |
| - | Bể bơi | Bể | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.7 | Trong các cơ sở GD Đại học |  |  |  |  |
| - | Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn | Nhà | 0 | 0 | 0 |
| - | Sân tập luyện TDTT | Sân | 1 | 1 | 1 |
| - | Bể bơi | Bể | 0 |  | 0 |
| ***3*** | ***Phong trào TDTT lực lượng vũ trang*** |  |  |  |  |
| *3.1* | *Tổng số đơn vị, cơ sở*  |  |  |  |  |
| - | Tổng số đơn vị, cơ sở Công an nhân dân | Đơn vị | 36 | 40 | 37 |
| - | Tổng số đơn vị, cơ sở Quân đội nhân dân | Đơn vị | 15 | 15 | 15 |
| *3.2* | *Chương trình rèn luyện thể lực CBCS theo quy định* |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Công an nhân dân |  |  |  |  |
| - | Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình RLTL CBCS theo quy định  | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thể lực theo quy định | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ CBCS tham gia rèn luyện thể lực theo quy định | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ CBCS đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định | % | 98,62 | 99,35 | Đang thực hiện |
| 3.2.2 | Quân đội nhân dân | % |  |  |  |
| - | Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình RLTL CBCS theo quy định  | % | 15 | 15 | 15 |
| - | Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thể lực theo quy định | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ CBCS tham gia rèn luyện thể lực theo quy định | % | 82,4 | 83,2 | 84,5 |
| - | Tỷ lệ CBCS đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định | % | 97,5 | 98,7 | 98,4 |
| - | Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình RLTL CBCS theo quy định  | % | 100 | 100 | 100 |
| *3.3* | *Hoạt động thể thao thường xuyên* |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Công an nhân dân |  |  |  |  |
| - | Tỷ lệ đơn vị tổ chức hoạt động thể thao thường xuyên | % | 75 | 82 | 91 |
| - | Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ biết bơi | % | 60 | 65 | 70 |
| - | Tổng số đơn vị có câu lạc bộ TDTT  | Câu lạc bộ | 8 | 14 | 31 |
| - | Tổng số đội bóng đá | Đội | 28 | 31 | 33 |
| - | Tổng số cuộc thi đấu TDTT cấp đơn vị, cơ sở tổ chức | Cuộc | 72 | 80 | 74 |
| TT | NỘI DUNG | ĐVT | 2011 | 2015 | 2020 |
| - | Số cuộc tham gia thi đấu do ngành TDTT tổ chức  | Cuộc | 3 | 5 | 2 |
| - | Tổng số cán bộ, chiến sỹ tham gia Ngày chạy | CBCS | 50 | 150 | 185 |
| 3.3.2 | Quân đội nhân dân |  |  |  |  |
| - | Tỷ lệ đơn vị tổ chức hoạt động thể thao thường xuyên | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ biết bơi | % | 82,4 | 83,2 | 84,5 |
| - | Tổng số đơn vị có câu lạc bộ TDTT  | Câu lạc bộ | 10 | 12 | 14 |
| - | Tổng số đội bóng đá | Đội | 15 | 17 | 21 |
| - | Tổng số cuộc thi đấu TDTT cấp đơn vị, cơ sở tổ chức | Cuộc | 60 | 74 | 50 |
| - | Số cuộc tham gia thi đấu do ngành TDTT tổ chức  | Cuộc | 4 | 5 | 2 |
| - | Tổng số cán bộ, chiến sỹ tham gia Ngày chạy | CBCS | 100 | 150 | 30 |
| *3.4* | *Cơ sở, vật chất phục vụ hoạt động TDTT* | *Công trình* |  |  |  |
| 3.4.1 | Công an nhân dân |  |  |  |  |
| - | Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn | Nhà | 0 | 1 | 0 |
| - | Sân tập luyện TDTT | Sân | 25 | 27 | 37 |
| - | Bể bơi | Bể | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | Quân đội nhân dân |  |  |  |  |
| - | Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn | Nhà | 0 | 0 | 0 |
| - | Sân tập luyện TDTT | Sân | 6 | 8 | 5 |
| - | Bể bơi | Bể | 0 | 0 | 0 |
| II. | Các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao |  |  |  |  |
| 2.1 | Tổng số Liên đoàn, Hiệp hội thể thao được thành lập | Liên đoàn, hiệp hội | 7 | 7 | 9 |
| 2.2 | Tổng số tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao tham gia bồi dưỡng chuyên môn thể dục thể thao | Tổ chức | 10 | 50 | 40 |
| 2.3 | Tổng số liên đoàn, hiệp hội thể thao tham gia điều hành hoạt động thể thao | Tồ chức | 7 | 7 | 9 |
| 2.4 | Tổng số các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia tài trợ hoạt động thi đấu thể dục, thể thao trường học | Tồ chức | 50 | 80 | 110 |
| **III.** | Tổng số nguồn lực huy động từ các tổ chức, tổ chức xã hội, cá nhân | Tỷ đồng | **1** | **1,3** | **2** |