|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH**  Số: 3140 /QĐ-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 11 năm 2016* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho các xã theo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ, Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh trực tiếp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các Chương trình MTQG năm 2016;

Xét đề nghị của của Liên ngành: Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính tại Tờ trình số 397/LN: VPĐP-KHĐT-TC ngày 31/10/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao Sở Tài chính trích số tiền 27.200 triệu đồng (Hai mươi bảy tỷ hai trăm triệu đồng) từ nguồn hỗ trợ theo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên cơ sở điểm số đạt được theo Bộ chỉ số đánh giá (tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh) cấp cho các xã để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 (Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

**Điều 2.** Các địa phương được phân bổ kinh phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, phát huy hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 3;  - Thường trực HĐND tỉnh;  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - Ban KTNS - HĐND tỉnh;  - Phó VP/UBND tỉnh (theo dõi NL);  - Lưu VT, TKCT, NL1.  Gửi: VB giấy (135b). | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Đã ký**  **Đặng Quốc Khánh** |

**Phụ lục**

**Cấp hỗ trợ kinh phí cho các xã theo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016**

*(Kèm theo Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Kinh phí được**  **(triệu đồng)** |
|
| **I** | **Huyện Cẩm Xuyên** | **2.548** |
| 1 | Xã Cẩm Vịnh | 320 |
| 2 | Xã Cẩm Huy | 320 |
| 3 | Xã Cẩm Lĩnh | 212 |
| 4 | Xã Cẩm Duệ | 212 |
| 5 | Xã Cẩm Quan | 212 |
| 6 | Xã Cẩm Phúc | 212 |
| 7 | Xã Cẩm Trung | 212 |
| 8 | Xã Cẩm Thành | 212 |
| 9 | Xã Cẩm Sơn | 212 |
| 10 | Xã Cẩm Lộc | 212 |
| 11 | Xã Cẩm Nhượng | 212 |
| **II** | **Huyện Hương Sơn** | **3.080** |
| 1 | Xã Sơn Quang | 426 |
| 2 | Xã Sơn Kim 2 | 426 |
| 3 | Xã Sơn Trung | 320 |
| 4 | Xã Sơn Lễ | 212 |
| 5 | Xã Sơn Ninh | 212 |
| 6 | Xã Sơn Hồng | 212 |
| 7 | Xã Sơn Lĩnh | 212 |
| 8 | Xã Sơn Hòa | 212 |
| 9 | Xã Sơn Tiến | 212 |
| 10 | Xã Sơn Thịnh | 212 |
| 11 | Xã Sơn Phú | 212 |
| 12 | Xã Sơn Diệm | 212 |
| **III** | **Huyện Thạch Hà** | **3.718** |
| 1 | Xã Thạch Kênh | 426 |
| 2 | Xã Thạch Khê | 426 |
| 3 | Xã Thạch Liên | 426 |
| 4 | Xã Thạch Đài | 320 |
| 5 | Xã Thạch Hội | 212 |
| 6 | Xã Thạch Vĩnh | 212 |
| 7 | Xã Tượng Sơn | 212 |
| 8 | Xã Việt Xuyên | 212 |
| 9 | Xã Thạch Lạc | 212 |
| 10 | Xã Ngọc Sơn | 212 |
| 11 | Xã Thạch Xuân | 212 |
| 12 | Xã Bắc Sơn | 212 |
| 13 | Xã Thạch Tiến | 212 |
| 14 | Xã Thạch Ngọc | 212 |
| **IV** | **Huyện Hương Khê** | **2.120** |
| 1 | Xã Phú Gia | 212 |
| 2 | Xã Hương Vĩnh | 212 |
| 3 | Xã Hà Linh | 212 |
| 4 | Xã Hương Thủy | 212 |
| 5 | Xã Hương Long | 212 |
| 6 | Xã Hương Bình | 212 |
| 7 | Xã Hương Giang | 212 |
| 8 | Xã Phúc Trạch | 212 |
| 9 | Xã Hương Đô | 212 |
| 10 | Xã Phương Mỹ | 212 |
| **V** | **Huyện Can Lộc** | **3.504** |
| 1 | Xã Vượng Lộc | 426 |
| 2 | Xã Tùng Lộc | 426 |
| 3 | Xã Trường Lộc | 320 |
| 4 | Xã Trung Lộc | 212 |
| 5 | Xã Sơn Lộc | 212 |
| 6 | Xã Phú Lộc | 212 |
| 7 | Xã Mỹ Lộc | 212 |
| 8 | Xã Tiến Lộc | 212 |
| 9 | Xã Kim Lộc | 212 |
| 10 | Xã Vĩnh Lộc | 212 |
| 11 | Xã Thuần Thiện | 212 |
| 12 | Xã Thượng Lộc | 212 |
| 13 | Xã Thường Nga | 212 |
| 14 | Xã Yên Lộc | 212 |
| **VI** | **Huyện Nghi Xuân** | **3.830** |
| 1 | Xã Cổ Đạm | 426 |
| 2 | Xã Xuân Hồng | 426 |
| 3 | Xã Tiên Điền | 426 |
| 4 | Xã Xuân Lĩnh | 320 |
| 5 | Xã Xuân Liên | 320 |
| 6 | Xã Cương Dán | 320 |
| 7 | Xã Xuân Yên | 320 |
| 8 | Xã Xuân Đan | 212 |
| 9 | Xã Xuân Hội | 212 |
| 10 | Xã Xuân Giang | 212 |
| 11 | Xã Xuân Trường | 212 |
| 12 | Xã Xuân Lam | 212 |
| 13 | Xã Xuân Hải | 212 |
| **VII** | **Huyện Kỳ Anh** | **852** |
| 1 | Xã Kỳ Châu | 428 |
| 2 | Xã Kỳ Lâm | 212 |
| 3 | Xã Kỳ Hải | 212 |
| **VIII** | **Huyện Đức Thọ** | **4.786** |
| 1 | Xã Đức La | 426 |
| 2 | Xã Thái Yên | 320 |
| 3 | Xã Đức Đồng | 320 |
| 4 | Xã Đức Vịnh | 320 |
| 5 | Xã Đức Lập | 320 |
| 6 | Xã Đức Yên | 320 |
| 7 | Xã Đức Thủy | 320 |
| 8 | Xã Đức Thịnh | 320 |
| 9 | Xã Đức Lâm | 212 |
| 10 | Xã Đức Tùng | 212 |
| 11 | Xã Đức Dũng | 212 |
| 12 | Xã Tân Hương | 212 |
| 13 | Xã Đức Lạc | 212 |
| 14 | Xã Bùi Xá | 212 |
| 15 | Xã Đức An | 212 |
| 16 | Xã Đức Châu | 212 |
| 17 | Xã Yên Hồ | 212 |
| 18 | Xã Đức Quang | 212 |
| **IX** | **Huyện Lộc Hà** | **956** |
| 1 | Xã Hộ Độ | 320 |
| 2 | Xã An Lộc | 212 |
| 3 | Xã Thạch Kim | 212 |
| 4 | Xã Thạch Mỹ | 212 |
| **X** | **Huyện Vũ Quang** | **956** |
| 1 | Xã Sơn Thọ | 320 |
| 2 | Xã Đức Giang | 212 |
| 3 | Xã Đức Hương | 212 |
| 4 | Xã Hương Quang | 212 |
| **XI** | **Thị xã Kỳ Anh** | **638** |
| 1 | Xã Kỳ Hưng | 426 |
| 2 | Xã Kỳ Hoa | 212 |
| **XII** | **TP Hà Tĩnh** | **212** |
| 1 | Xã Thạch Trung | 212 |
|  | **Tổng cộng** | **27.200** |

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**