|  |
| --- |
| *Biểu số 01* |
| **THÔNG TIN TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023** |
| *(Kèm theo Công văn số: /UBND-TH ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)* |
|  |  |  |  |  |  | Đơn vị: Triệu đồng |
| **TT** | **Nội dung** | **Dư nợ đầu năm (01/01/2023)** | **Vay trong năm** | **Trả nợ trong kỳ** | **Dư nợ cuối năm (hết 31/12/2023)** |
| **Gốc** | **Lãi/phí** | **Tổng** |
| a | b | 1 | 2 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2+3-4 |
|  | **TỔNG SỐ (I+II+III+IV)** | **115.707** | **48.295** | **46.224** | **2.141** | **48.365** | **117.778** |
| **I** | **Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương** |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Tạm ứng ngân quỹ nhà nước** |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Vay lại vốn vay nước ngoài** | **115.707** | **48.295** | **46.224** | **2.141** | **48.365** | **117.778** |
| 1 | Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc Kạn | 22.053 | - | 22.053 | 289 | 22.342 | - |
| 2 | Dự án quản lý tài sản đường địa phương - LRAMP | 1.474 | 2.120 | 520 | 55 | 574 | 3.075 |
| 3 | Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả | 2.546 | - | 979 | 27 | 1.006 | 1.567 |
| 4 | Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) | 26.157 | 14.109 | 18.092 | 517 | 18.609 | 22.173 |
| 5 | Dự án hạ tầng cơ bản cho phát tiển toàn diện các tỉnh Đông Bắc | 48.473 | 21.815 | 4.160 | 138 | 4.298 | 66.127 |
| 6 | Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập | 2.434 | 135 | 421 | 51 | 472 | 2.148 |
| 7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở | 12.571 | 10.117 |  | 1.063 | 1.063 | 22.688 |
| **IV** | **Vay các tổ chức khác** |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
| *Biểu số 02* |
| **THÔNG TIN KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025** |
| *(Kèm theo Công văn số: /UBND -TH ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)* |
|  |  |  |  |  |  | Đơn vị: Triệu đồng |
| **TT** | **Nội dung** | **Dự kiến dư nợ đầu năm (01/01/2025)** | **Vay trong năm** | **Kế hoạch trả nợ trong năm** | **Dự kiến dư nợ cuối năm (31/12/2025)** |
| **Gốc** | **Lãi/phí** | **Tổng** |
| a | b | 1 | 2 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2+3-4 |
|  | **TỔNG SỐ(I+II+III+IV)** | **130.012** | **15.728** | **9.728** | **7.800** | **17.528** | **136.012** |
| **I** | **Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương** |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Tạm ứng ngân quỹ nhà nước** |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Vay lại vốn vay nước ngoài** | **130.012** | **15.728** | **9.728** | **7.800** | **17.528** | **136.012** |
| 1 | Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc Kạn | - | - | - |  |  | - |
| 2 | Dự án quản lý tài sản đường địa phương - LRAMP | 2.973 | - | 257 |  |  | 2.716 |
| 3 | Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả | 722 | - | 722 |  |  | - |
| 4 | Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) | 14.844 | 2.461 | 2.151 |  |  | 15.153 |
| 5 | Dự án hạ tầng cơ bản cho phát tiển toàn diện các tỉnh Đông Bắc | 67.070 | 6.019 | 4.536 |  |  | 68.553 |
| 6 | Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập | 1.842 |  | 471 |  |  | 1.371 |
| 7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở | 36.005 | - | 1.590 |  |  | 34.415 |
| 8 | Dự phòng (dự kiến vay cho các dự án đề xuất vay mới trong năm) | 6.556 | 7.248 |  |  |  | 13.804 |
| **IV** | **Vay các tổ chức khác** |   |   |   |   |   |   |

 |