|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **XÃ KỲ CHÂU**  Số: 23 /TTr-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Kỳ Châu, ngày 10 tháng 4 năm 2024* |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc xin hỗ trợ kinh phí mua giống lúa HN6, giống lúa Bắc Thịnh, Khang Dân, SV181và Nếp 98 sản xuất vụ X uân năm 2024**

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 62/NĐ-CP ngày 11/7/2020 của chính phủ về sữa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Kế hoạch số 2230/KH-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Kỳ Anh về sản xuất nông nghiệp năm 2024;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu và tình hình thực tế sản xuất lúa vụ Xuân năm 2024.

Ủy ban nhân dân xã lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính - kế hoạch huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Trung tâm UDKHCN, CTVN huyện Kỳ Anh xem xét, hỗ trợ kinh phí mua giống lúa mới sản xuất vụ Xuân năm 2024 cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chủng** | **Lượg** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Ngân sách hỗ trợ 50% cấp trên** | **Phần đối ứng dân đóng 50%** | **ghi chú** |
| **loại giống** | **(kg)** |
| 1 | Bắc Thịnh | 2352 | 42 | 98784 | 49392 | 49392 |  |
| 2 | Nếp 98 | 181 | 30 | 5430 | 2715 | 2715 |  |
| 3 | SV 181 | 533 | 38 | 20254 | 10127 | 10127 |  |
| 4 | Khang dân | 92 | 22 | 2024 | 1012 | 1012 |  |
| 5 | Giống HN6 | 546 | 38 | 20748 | 10374 | 10374 |  |
| **Tổng cộng** | | **3704** |  | 147240 | 73620 | 73620 |  |

Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: **73.620.000 đồng.**

*Bằng chữ:Bảy mươi ba triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng.*

Kính mong cấp trên xem xét và phê duyệt./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBND huyện Kỳ Anh;  - Phòng TCKH huyện;  - Phòng NN&PTNT huyện;  - Trung tâm UDKHCN, CTVN huyện;  - Lưu: VP; NN. | **TM ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**      **Trần Công An** |