|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN (THÀNH PHỐ)… | *Biểu số: B1* |

**THỐNG KÊ**

**HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HOÁ-THỂ THAO CẤP HUYỆN, , THỊ XÃ, THÀNH PHỐ**

**Giai đoạn 2015 – 6/2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên thiết chế VHTT** | **Năm**  **xây dựng** | **Năm nâng cấp** | **Diện tích** *(m2*) | | **Chuẩn theo quy định** | | **Kinh phí đầu tư**  **trong 3 năm 2015-2017**  *(triệu đồng)* | | | **Tổ chức bộ máy**  *(người)* | | | **Ghi chú** |
| Tổng diện tích | Diện tích sử dụng | Đạt | Chưa đạt | Tổng số | NSNN cấp | Nguồn khác | Tổng số | **Trình độ** | |
| Cao đẳng trở lên | Khác |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(Ghi chú: Số liệu thống kê tính đến tháng 6/2018)*

NGƯỜI LẬP BIỂU *…, Ngày…tháng…năm 2018*

*(Ký tên, đóng dấu)*

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN (THÀNH PHỐ)… | *Biểu số: B2* |

**THỐNG KÊ**

**HỆ THỐNG NHÀ VĂN HOÁ-KHU THỂ THAO CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN**

**Giai đoạn 2015 – 6/2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên đơn vị (xã và tương đương)** | **Nhà văn hoá**  **Hội trường đa năng** | | | **Khu thể thao** | | | **Tổng kinh phí**  **đầu tư trong 3 năm 2015-2017** (*triệu đồng)* | | | **Tổ chức bộ máy**  *(người)* | | | **Ghi chú** |
| Tổng số hiện có | Số đạt chuẩn theo quy định | Số còn thiếu theo quy định | Tổng số hiện có | Số đạt chuẩn theo quy định | Số còn thiếu theo quy định |
| Tổng số | **Trình độ** | |
| Trung cấp trở lên | Trình  độ khác |
| Tổng số | NSNN cấp | Khác |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(Ghi chú: Số liệu thống kê tính đến tháng 6/2018)*

NGƯỜI LẬP BIỂU *…, Ngày…tháng…năm 2018*

*(Ký tên, đóng dấu)*

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN (THÀNH PHỐ)… | *Biểu số: B3* |

**THỐNG KÊ**

**HỆ THỐNG NHÀ VĂN HOÁ-KHU THỂ THAO THÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ**

***Giai đoạn 2015 – 6/2018***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên đơn vị (xã và tương đương)** | **Nhà văn hoá** | | | **Khu thể thao** | | | **Tổng kinh phí**  **đầu tư trong 3 năm 2015-2017** (*triệu đồng)* | | | **Ghi chú** |
| Tổng số hiện có | Số đạt chuẩn theo quy định | Số còn thiếu theo quy định | Tổng số hiện có | Số đạt chuẩn theo quy định | Số còn thiếu theo quy định |
|
|
| Tổng số | NSNN cấp | Khác |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(Ghi chú: Số liệu thống kê tính đến tháng 6/2018)*

NGƯỜI LẬP BIỂU *…, Ngày…tháng…năm 2018*

*(Ký tên, đóng dấu)*