**Mẫu số: 04**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tỉnh, thành phố:...**  Số:..../KH- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *....., Ngày....tháng .... năm 20...* |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

**Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã giai đoạn 2022-2025**

Đơn vị tính: triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị hành chính (Huyện/xã) | Đối tượng | Số lượng thôn thuộc  xã | Đơn vị tính | Hiện trạng đài truyền thanh xã đến  nay | | | Kế hoạch thiết lập mới đài truyền thanh xã | | | | | Kế hoạch mở rộng quy mô cụm loa đài truyền thanh xã | | | | | Ghi chú (năm thực hiện) |
| Chưa  có | Đã được đầu tư | | Số lượng | Kinh phí thực hiện | | | | Số lượng cụm loa | Kinh phí thực hiện | | | |
| Công nghệ  (Có dây/FM/CNTT-VT) | Năm đầu tư | cụm loa | Tổng số | NSTW | NSĐP | Khác | Tổng số | NSTW | NSĐP | Khác |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | (11) | (12) | *(13)* | *(14)* | *(15)* | (16) | (17) | (18 | *(19)* |
| I | **Huyện...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xã .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xã .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xã .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lập biểu**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | | | | | | | *......., ngày.....tháng…. năm 20....*  **Thủ trưởng đơn vị**  *(Ký tên, đóng dấu)* | | |

Ghi chú: Kế hoạch này do UBND tỉnh, thành phố xây dựng

*Cột (3): Ghi rõ địa bàn xã biên giới (=1); xã đảo, huyện đảo (=2); xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (=3); Cột (9): Ghi rõ quy mô số lượng cụm loa cần đầu tư, lắp đặt; Cột (14): Ghi rõ quy mô số lượng cụm loa cần bổ sung;*