**SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ THÁNG 04 TĂNG 4,076%**

Trong tháng 4/2024 sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ trên địa bàn huyện là 3.539.371 kWh, tăng 6,57 % so với cùng kỳ, tương ứng tăng 218.068 kWh. Trong đó các thành phần sử dụng có tỉ lệ tăng cao là Thương nghiệp KSNH tăng 17.54%, tương ứng tăng 31,096 kWh so với cùng kỳ; Quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 72,53 tăng 07,72% tương ứng tăng 183.871 kwh so với cùng kỳ.

Các cơ quan Sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh có mức tiêu thụ điện ≥100kWh/ tháng là 53 cơ quan. Trong đó, các cơ quan đơn vị có sản lượng điện giảm so với cùng kỳ là Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Bắc Sơn, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bắc Sơn, Ủy Ban Nhân Dân xã Bắc Quỳnh … Một số cơ quan có sản lượng điện tiêu thụ điện tháng 4 tăng cao so cùng kỳ như UBND xã Tân Thành, sản lượng tiêu thụ 1.181 kWh, tăng 45,09%; Công An Huyện Bắc Sơn sản lượng tiêu thụ 9.586 kWh, tăng 27,34%; Văn phòng UBND\_HĐND H.Bắc Sơn sản lượng tiêu thụ 3.856 kWh, tăng 25,81% …

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc *đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh*, đề nghị các cơ quan kiểm soát tình hình sử dụng điện của đơn vị và có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: (i) Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tiết kiệm điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn; (ii) Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị; (iii) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tại phòng làm việc; Điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ từ 26°C trở lên; Tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, máy photocopy, các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc tại trụ sở làm việc.

**Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN khối sở ban ngành** **có sản lượng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên**

| **STT**  | **Tên cơ quan/đơn vị**  | **Sản lượng** | **So Sánh** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tháng T4/2024(kWh)**  | **Tháng T3/2024(kWh)**  | **Tháng T4/2023(kWh)**  | **Tháng liền trước** | **Cùng kỳ** |
|  **Sản lượng**  | **Tỷ lệ** |  **Sản lượng**  | **Tỷ lệ** |
| 1 | UBND thị trấn Bắc Sơn | 1608 | 1471 | 1334 | 137 | 9.31 | 274 | 20.54 |
| 2 | Huyện uỷ Bắc sơn | 2185 | 2455 | 2490 | -270 | -11.00 | -305 | -12.25 |
| 3 | Ủy ban nhân dân xã Tân Lập | 1630 | 1596 | 1402 | 34 | 2.13 | 228 | 16.26 |
| 4 | UBND xã Chiến Thắng | 1380 | 1368 | 978 | 12 | 0.88 | 402 | 41.10 |
| 5 | Toà án nhân dân | 1064 | 1101 | 736 | -37 | -3.36 | 328 | 44.57 |
| 6 | Chi cục thi hành án dân sự | 368 | 550 | 349 | -182 | -33.09 | 19 | 5.44 |
| 7 | Chi cục Thuế khu vực IV | 917 | 1053 | 834 | -136 | -12.92 | 83 | 9.95 |
| 8 | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bắc Sơn | 663 | 664 | 509 | -1 | -0.15 | 154 | 30.26 |
| 9 | Phòng kinh tế và hạ tầng ( Sân huyện ) | 1502 | 1693 | 1346 | -191 | -11.28 | 156 | 11.59 |
| 10 | UBND xã Tân Thành | 1181 | 974 | 814 | 207 | 21.25 | 367 | 45.09 |
| 11 | UBND xã Vũ Lễ | 1047 | 900 | 1013 | 147 | 16.33 | 34 | 3.36 |
| 12 | Chi Cục Thống Kê Huyện Bắc Sơn | 121 | 159 | 127 | -38 | -23.90 | -6 | -4.72 |
| 13 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng (ĐĐ TT - Yên lãng) | 4473 | 4838 | 3808 | -365 | -7.54 | 665 | 17.46 |
| 14 | Kho bạc nhà nước Bắc Sơn | 990 | 1130 | 903 | -140 | -12.39 | 87 | 9.63 |
| 15 | Ban Tuyên Giáo-Trung tâm BDCT  | 392 | 468 | 363 | -76 | -16.24 | 29 | 7.99 |
| 16 | UBND huyện Bắc Sơn | 1525 | 1479 | 1376 | 46 | 3.11 | 149 | 10.83 |
| 17 | Viện Kiểm sát | 1012 | 1122 | 981 | -110 | -9.80 | 31 | 3.16 |
| 18 | Công An Huyện Bắc Sơn | 9586 | 8306 | 7528 | 1280 | 15.41 | 2058 | 27.34 |
| 19 | UBND xã Tân Hương | 1177 | 1276 | 1227 | -99 | -7.76 | -50 | -4.07 |
| 20 | Văn phòng UBND\_HĐND H.Bắc Sơn | 3856 | 3613 | 3065 | 243 | 6.73 | 791 | 25.81 |
| 21 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Sơn | 219 | 292 | 246 | -73 | -25.00 | -27 | -10.98 |
| 22 | Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp | 377 | 387 | 392 | -10 | -2.58 | -15 | -3.83 |
| 23 | Đội quản lý trật tự đô thị huyện Bắc Sơn | 185 | 181 | 157 | 4 | 2.21 | 28 | 17.83 |
| 24 | Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bắc Sơn | 1462 | 1401 | 1748 | 61 | 4.35 | -286 | -16.36 |
| 25 | Liên đoàn lao động huyện | 131 | 134 | 132 | -3 | -2.24 | -1 | -0.76 |
| 26 | UBND xã Hưng Vũ | 1459 | 1436 | 1224 | 23 | 1.60 | 235 | 19.20 |
| 27 | Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Sơn. | 988 | 1188 | 866 | -200 | -16.84 | 122 | 14.09 |
| 28 | Trụ Sở UBND Xã Vũ Sơn | 1281 | 1615 | 1257 | -334 | -20.68 | 24 | 1.91 |
| 29 | Kho K818 Cục Kỹ thuật | 5786 | 6016 | 5280 | -230 | -3.82 | 506 | 9.58 |
| 30 | Phòng kinh tế và hạ tầng (ĐĐ Hữu vĩnh) | 2192 | 2188 | 2075 | 4 | 0.18 | 117 | 5.64 |
| 31 | Ban Quản lý Dự án 661 | 326 | 284 | 292 | 42 | 14.79 | 34 | 11.64 |
| 32 | Phòng kinh tế và hạ tầng (ĐĐ Hữu vĩnh) | 1296 | 1414 | 1318 | -118 | -8.35 | -22 | -1.67 |
| 33 | UBND xã Tân Tri | 680 | 845 | 799 | -165 | -19.53 | -119 | -14.89 |
| 34 | UBND xã Nhất Tiến | 1471 | 1179 | 1415 | 292 | 24.77 | 56 | 3.96 |
| 35 | UBND xã Nhất Hoà | 1344 | 1209 | 1268 | 135 | 11.17 | 76 | 5.99 |
| 36 | Ban CHQS Huyện Bắc Sơn | 2952 | 2990 | 2977 | -38 | -1.27 | -25 | -0.84 |
| 37 | P.Nông nghiệp & PTNT | 449 | 404 | 470 | 45 | 11.14 | -21 | -4.47 |
| 38 | Phòng kinh tế và hạ tầng (ĐĐ Hữu vĩnh) | 953 | 1023 | 774 | -70 | -6.84 | 179 | 23.13 |
| 39 | Hạt Kiểm Lâm Bắc Sơn | 1289 | 1373 | 1364 | -84 | -6.12 | -75 | -5.50 |
| 40 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn | 235 | 231 | 242 | 4 | 1.73 | -7 | -2.89 |
| 41 | UBND xã Trấn Yên | 1265 | 1111 | 1159 | 154 | 13.86 | 106 | 9.15 |
| 42 | Phòng tài chính - Kế hoạch | 1143 | 1147 | 1171 | -4 | -0.35 | -28 | -2.39 |
| 43 | Trạm khí tượng Bắc Sơn | 132 | 102 | 103 | 30 | 29.41 | 29 | 28.16 |
| 44 | UBND xã Long Đống | 3065 | 755 | 1463 | 2310 | 305.96 | 1602 | 109.50 |
| 45 | Phòng Giáo Dục và ĐT huyện Bắc Sơn | 1336 | 1102 | 1387 | 234 | 21.23 | -51 | -3.68 |
| 46 | Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng  | 10354 | 10602 | 12301 | -248 | -2.34 | -1947 | -15.83 |
| 47 | UBND xã Chiêu Vũ | 1377 | 1361 | 1066 | 16 | 1.18 | 311 | 29.17 |
| 48 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TT | 2395 | 1736 | 2695 | 659 | 37.96 | -300 | -11.13 |
| 49 | Phòng kinh tế hạ tầng (ĐĐ thị trấn) | 1867 | 1897 | 2509 | -30 | -1.58 | -642 | -25.59 |
| 50 | Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng (ĐĐ thị trấn) | 2795 | 3052 | 3957 | -257 | -8.42 | -1162 | -29.37 |
| 51 | UBND xã Vạn Thuỷ | 565 | 574 | 799 | -9 | -1.57 | -234 | -29.29 |
| 52 | UBND xã Đồng Ý | 1315 | 1132 | 1291 | 183 | 16.17 | 24 | 1.86 |
| 53 | Ủy Ban Nhân Dân xã Bắc Quỳnh | 602 | 528 | 1541 | 74 | 14.02 | -939 | -60.93 |
|   | Tổng | **89,963** | **87,105** | **86,921** | **2,858** | **3.28** | **7,023** | **4.076** |