**Mẫu biểu số 6**

*(Áp dụng cho các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN** | **BIỂU SỐ 6** |

**ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM (N+1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chương trình** | **Đơn vị tính** | **Kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao** | | **Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của đến năm N** | | | **Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm N+1** | **Ghi chú** |
| **Thủ tướng Chính phủ giao** | **Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao** | **Năm Thứ nhất** | **…** | **Năm N** |
| **I** | **CHƯƠNG TRÌNH MTQG…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tên mục tiêu thứ nhất |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tên mục tiêu thứ hai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **CHƯƠNG TRÌNH MTQG…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phân loại như mục I nêu trên |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- năm N: năm lập kế hoạch

- năm (N+1): năm kế hoạch