|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****XÃ………….** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BẢNG KÊ DANH SÁCH**

**Các hộ nhận kinh hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG**

**phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN, địa bàn xã………………...,năm .......**

*(Áp dụng đối với trường hợp các hộ dân nhận hỗ trợ bằng tiền để tự mua sắm vật dụng dẫn nước, chứa nước; tự làm bể chứa nước; tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước khác)*

Căn cứ …;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm của UBND huyện …………………… Phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất (chuyển đổi nghề), nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn huyện………………..., năm ............;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm của UBND huyện …………………… Phê duyệt mức hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho từng hộ dân thuộc diện được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn huyện………………..., năm ............;

Căn cứ Đơn đề nghị nghiệm thu và giải ngân kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; Biên bản nghiệm thu và giải ngân kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán của các hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán trên địa bàn xã.………….. năm……..;

 UBND xã……….. lập bảng kê danh sách các hộ nhận kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên chủ hộ** | **Địa chỉ** | **Số tiền hỗ trợ**(Đồng) | **Ký nhận** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
|  |  |  |  |  |
| … | ... | … | ... | ... |
|  | **Tổng số…. hộ** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP** *(Ký, họ tên)* | *.........., ngày ... tháng ... năm .....***TM. UBND XÃ……………………..***(Ký, họ tên)* |