**Phụ lục I
BẢNG KHÁI TOÁN VỐN**

*ĐVT: Triệu đồng*

| **STT** | **Nội dung thực hiện** | **Tổng kinh phí giai đoạn 2021 - 2025** | **Trong đó** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lồng ghép vốn NSTW hỗ trợ** | **Ngân sách địa phương** | **Vốn HTX, doanh nghiệp** |
| **Tổng vốn NSTW****hỗ trợ** | ***Vốn thực hiện Chương trình******MTQG*** | ***Vốn hỗ trợ thực hiện Nghị định 62*** | ***Vốn hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi*** | **Tổng vốn NSĐP** | ***Vốn đầu tư phát triển*** | ***Vốn sự nghiệp*** |
| *(a)* | *(b)* | *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  | **TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (A+B)** | **618.826** | **85.000** | ***11.500*** | ***26.600*** | ***46.900*** | **389.926** | ***316.126*** | ***73.800*** | ***143.900*** |
| **A** | **Bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX** | **20.000** | **-** |  |  |  | **20.000** | **20.000** |  |  |
| **B** | **Cộng (1+2+3+4+5+6+7)** | **598.826** | **85.000** | **11.500** | **26.600** | **46.900** | **369.926** | **296.126** | **73.800** | **143.900** |
| 1 | Hỗ trợ 70% tiền lãi suất vay ưu đãi | 5.000 |  |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 2 | Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh | 100 | **-** |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 3 | Tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả thực hiện đề án | 300 | **-** |  |  |  | 300 |  | 300 |  |
| **4** | **Hỗ trợ phát triển toàn diện 15 mô hình HTX và 03 mô hình liên hiệp HTX** | **399.380** | **85.000** | **11.500** | **26.600** | **46.900** | **218.480** | **158.600** | **59.880** | **95.900** |
| 4.1 | Hỗ trợ thành lập và củng cố HTX, liên hiệp HTX | 1.650 | - | - | - | - | 1.650 | - | 1.650 | - |
| 4.2 | Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho HTX, liên hiệp HTX | 21.500 | 4.000 | 4.000 | - | - | 15.500 | - | 15.500 | 2.000 |
| 4.3 | Hỗ trợ sản xuất | 114.240 | 26.600 | - | 26.600 | - | 33.640 | - | 33.640 | 54.000 |
| 4.4 | Hỗ trợ liên kết, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường | 13.890 | 7.500 | 7.500 | - | - | 6.390 | - | 6.390 | - |
| 4.5 | Hỗ trợ chuyển đổi số | 1.800 |  |  |  |  | 1.800 |  | *1.800* |  |
| 4.6 | Hỗ trợ kinh phí tư vấn ứng dụng khoa học công nghệ cho HTX, liên hiệp HTX  | 900 |  |  |  |  | 900 |  | *900* |  |
| 4.7 | Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ mô hình HTX, liên hiệp HTX phát triển toàn diện, hoạt động hiệu quả | 245.400 | 46.900 | - | - | 46.900 | 158.600 | 158.600 | - | 39.900 |
| a | Hỗ trợ cho 03 liên hiệp HTX đầu tư xây dựng hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh | 20.400 | - |  |  |  | 18.000 | *18.000* |  | 2.400 |
| b | Hỗ trợ cho 15 HTX đầu tư xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế, chế biến, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo công trình thủy lợi, giao thông nội đồng, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. | 225.000 | 46.900 | - | - | 46.900 | 140.600 | 140.600 | - | 37.500 |
| **5** | **Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn** | **14.520** |  |  |  |  | **8.520** | ***-*** | ***8.520*** | ***6.000*** |
| **6** | **Hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa** | 149.526 | **-** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | **107.526** | ***107.526*** | ***-*** | ***42.000*** |
| 6.1 | Xây dựng mô hình cung ứng dịch vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp | 29.526 |  |  |  |  | 29.526 | 29.526 |  |  |
| 6.2 | Hỗ trợ hợp tác xã đầu tư máy móc, thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất lúa; đầu tư hệ thống kho tạm trữ, bảo quản, sơ chế, chế biến lúa gạo. | 120.000 | - | - | - | - | 78.000 | 78.000 | - | 42.000 |
| **7** | **Xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng** | **30.000** | - |  |  |  | **30.000** | **30.000** |  |  |
| 7.1 | Giai đoạn 1: Dự án xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng phục vụ định hướng vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang. | 6.000 |  |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 7.2 | Giai đoạn 2: Dự án xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng phục vụ định hướng vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2. | 24.000 |  |  |  |  | 24.000 | 24.000 |  |  |