|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **XÃ KHÁNH CƯ KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG NĂM 2019** | | | | |
| **STT** | **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện trong kỳ** | **Lũy kế đến thời điểm báo cáo** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** |
| I | Vốn ngân sách nhà nước | Triệu đồng | 800 | 4900 |
|  | Trong đó: - Vốn ngân sách từ đấu giá đất | Triệu đồng | 0 | 0 |
| II | Vốn tín dụng | Triệu đồng | 650 | 4250 |
| III | Vốn huy động từ doanh nghiệp | Triệu đồng | 200 | 1250 |
| IV | Vốn huy động của cộng đồng dân cư | Triệu đồng | 1730 | 9496 |
| 1 | Giá trị tiền, công lao động, hiện vật đóng góp | Triệu đồng | 230 | 1296 |
| 1 | Trong đó |  |  |  |
|  | -Đóng góp bằng tiền | Triệu đồng | 100 | 600 |
|  | - Đóng góp đất (ha) | Ha | 0 | 0 |
|  | + Quy đổi ra tiền | Triệu đồng | 0 | 0 |
|  | Đóng góp công lao động | Công | 650 | 3480 |
|  | + Quy đổi ra tiền | Triệu đồng | 130 | 696 |
| 2 | Nhân dân tự bỏ vốn đầu tư SX, KD, xây dựng | Triệu đồng | 1500 | 8200 |
| V | Vốn huy động từ nguồn khác (con em xa quê, các tổ chức, đơn vị hỗ trợ, tài trợ, …) | Triệu đồng | 400 | 2950 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Người lập biểu** | **TM. BAN CHỈ ĐẠO NTM XÃ** |