UBND XÃ… *Biểu số: C1*

THỐNG KÊ

Hiện trạng Nhà văn hoá – Khu thể thao thôn, xóm, tổ dân phố

Giai đoạn 2015 – 6/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên  Nhà văn hoá Khu thể thao | Diện tích  quy hoạch  *(m2)* | Diện tích sử dụng *(m2)* | Năm xây dựng | Năm  sửa chữa | Trang thiết bị  *(có/không có)* | | | Kinh phí đầu tư trong 3 năm  2015-2017  *(triệu đồng)* | | Đạt chuẩn theo quy định | | Cán bộ phụ trách  *(người)* | Ghi chú |
| Bàn ghế | Âm thanh, khánh tiết | Dụng cụ thể dục thể thao | NSNN cấp | Nguồn khác | Nhà VH | Khu TT |  |  |
| 1 | Thôn… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

*(Ký tên, đóng dấu)*

UBND XÃ… *Biểu số C2*

THỐNG KÊ

Tình hình hoạt động của Nhà văn hoá – Khu thể thao thôn/ xóm/tổ dân phố

Giai đoạn 2015 – 6/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên nhà văn hoá –  khu thể thao | Hoạt động văn hoá, văn nghệ  (*Buổi/năm)* | Hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị (*Buổi/năm)* | Hoạt động  thể dục thể thao (*Buổi/năm)* | Hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em (*Buổi/năm)* | Tỉ lệ người dân tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (%) | Số lượng các câu lạc bộ, tổ đội văn  nghệ thể thao/NVH-Khu TT | Kinh phí hoạt động  bình quân/1 NVH-Khu TT/năm  (*triệu đồng)* | | | Ghi chú |
| Tổng số | NSNN  cấp | Nguồn khác |
| 1 | Thôn… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

*(Ký tên, đóng dấu)*