**PHỤ LỤC 01**

**DANH MỤC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN**

***(Theo điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ)***

*(Kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Đối tượng sử dụng xe** | **Chủng loại** | **Số lượng** (xe) | **Mức giá tối đa** (triệu đồng/xe) | **Ghi chú** |
| 1 | Thị ủy Hồng Ngự | Xe 16 chỗ | 01 | 1.100 | Thị xã thuộc khu vực biên giới, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh nên rất cần thiết cho việc sử dụng xe chuyên dùng phục công tác khu vực biên giới. |
| 2 | Huyện ủy Tân Hồng | Xe 05 chỗ | 01 | 720 | Huyện thuộc khu vực biên giới, rất cần thiết sử dụng xe chuyên dùng phục công tác khu vực biên giới. Phục vụ cán bộ hưu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ huyện uỷ quản lý sống trên địa bàn huyện như đưa rước đi khám sức khoẻ, đi nghỉ dưỡng. |
| 3 | Huyện ủy Tam Nông | Xe 07 chỗ | 01 | 720 | Phục vụ đưa, rước cán bộ hưu trí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý như đi khám sức khoẻ, đưa đối tượng chính sách đi tham quan nghỉ dưỡng. |
| 4 | Huyện ủy Tháp Mười | Xe 8 chỗ | 01 | 720 | Phục vụ các đồng chí cán bộ hưu trí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đang sống trên địa bàn huyện như đi khám sức khoẻ… |
| 5 | Huyện ủy Hồng Ngự | Xe 5 chỗ | 01 | 720 | Huyện thuộc khu vực biên giới, rất cần thiết sử dụng xe chuyên dùng phục vụ công tác khu vực biên giới. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |