**10. Trật tự, an toàn xã hội**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị**  **tính** | **Thực hiện**  **tháng 3 năm**  **2021** | **Cộng dồn**  **3 tháng**  **năm 2021** | **Tháng 3 năm 2021 so** | | **Cộng dồn 3tháng năm 2021 socùng kỳ năm trước (%)** |
| **tháng 2**  **năm 2021 (%)** | **tháng cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tai nạn giao thông** |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số vụ tai nạn giao thông | Vụ | 25 | 77 | 89,3 | 113,6 | 101,3 |
| Đường bộ | " | 25 | 77 | 89,3 | 125,0 | 105,5 |
| Đường sắt | " |  |  |  |  |  |
| Đường thủy | " |  |  |  |  |  |
| Số người chết | Người | 10 | 30 | 90,9 | 66,7 | 58,8 |
| Đường bộ | " | 10 | 30 | 90,9 | 66,7 | 60,0 |
| Đường sắt | " |  |  |  |  |  |
| Đường thủy | " |  |  |  |  |  |
| Số người bị thương | Người | 24 | 69 | 104,3 | 171,4 | 135,3 |
| Đường bộ | " | 24 | 69 | 104,3 | 200,0 | 140,8 |
| Đường sắt | " |  |  |  |  |  |
| Đường thủy | " |  |  |  |  |  |
| **Cháy, nổ** |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ cháy, nổ | Vụ | 3 | 14 | 300,0 | 150,0 | 100,0 |
| Số người chết | Người |  |  |  |  |  |
| Số người bị thương | " |  |  |  |  |  |
| Tổng giá trị tài sản thiệt hại | Triệu đồng | 800 | 1.210 | 1600,0 | 156,9 | 4,6 |