**Phụ lục IX**

*(Kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP*

*ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Mẫu số 01 | Báo cáo kết quả thu tiền dịch vụ môi trường rừng theo hình thức trực tiếp |
| Mẫu số 02 | Kế hoạch chi tiền dịch vụ môi trường rừng được nhận điều tiết từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam |
| Mẫu số 03 | Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng nguồn tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng |
| Mẫu số 04 | Báo cáo tình hình thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam |

**Mẫu số 01**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP**

**Kỳ.......Năm .......**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/ thành phố** | **Bên cung ứng DVMTR** | **Bên sử dụng DVMTR** | **Mức chi trả** | **Thời gian**  **chi trả** | **Số tiền (đồng)** | | **Diện tích rừng**  **cung ứng DVMTR (ha)** | **Ghi chú** |
| **Số tiền thu**  **theo hợp đồng/**  **kế hoạch thu trong năm** | **Số tiền đã thu đến**  **thời điểm báo cáo** |
| I | Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí | | | | | | | | |
| 1 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Cơ sở nuôi trồng thủy sản | | | | | | | | |
| 1 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Quỹ BV và PTR tỉnh...  - Lưu:……. | *......, ngày.........tháng..........năm…….*  **Đại diện bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng**  *(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)* |

**Mẫu số 02**

|  |  |
| --- | --- |
| CƠ QUAN CHỦ QUẢN  **QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH ...**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**KẾ HOẠCH CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐƯỢC ĐIỀU TIẾT**

**TỪ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM**

**Năm .......**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH**

- Căn cứ ...

- ...

**II. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CHI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số tiền (đồng)** | **Ghi chú** |
| (1) | (A) | (2) | (B) |
|  | **Số tiền điều tiết** |  |  |
| 1 | Khi phí quản lý (tối đa 10%) |  | Được trích lập, sử dụng năm tài chính. |
| 2 | Kinh phí chi trả cho chủ rừng |  | Thực hiện chi bổ sung vào năm trước liền kề cho các chủ rừng. |

**III. KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHI CHO CHỦ RỪNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chủ rừng** | **Mức chi trả năm trước**  **liền kề**  **(đồng/ha)[[1]](#footnote-1)** | **Mức dự kiến chi trả**  **(đồng)** | **Mức dự kiến chi bổ sung**  **từ nguồn điều tiết của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng**  **Việt Nam (đồng/ha)** | **Diện tích chi trả được UBND tỉnh phê duyệt theo kế hoạch (ha)[[2]](#footnote-2)** | **Dự kiến**  **số tiền được chi trả**  **(đồng)** | **Ghi chú** |
| (1) | (A) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) = (5) \* (4) | (B) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| *......, ngày......tháng..........năm…….*  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  *(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)* |

**Mẫu số 03**

|  |  |
| --- | --- |
| CƠ QUAN CHỦ QUẢN  **QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG …**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Số:……. | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *....., ngày ..... tháng ..... năm ....* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG ...**

**Năm**.........

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng …… báo cáo tình hình quản lý và sử dụng nguồn tài chính của Quỹ như sau:

1. Tổng thu của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

a) Tiền dịch vụ môi trường rừng

b) Các nguồn thu khác (chi tiết theo từng nguồn thu)

2. Tình hình quản lý, sử dụng

a) Tiền dịch vụ môi trường rừng

b) Nguồn thu khác

3. Đề xuất, kiến nghị

...

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Cấp có thẩm quyền;  - Lưu: VT, BĐH. | *......., ngày... tháng..... năm ....*  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |

**Mẫu số 04**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  **QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Số: ……… | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *....., ngày..... tháng..... năm ...* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG**

**Năm**........

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam báo cáo tình hình thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng như sau:

1. Ký kết hợp đồng ủy thác

2. Tổng thu

a) Theo cấp thu (trung ương, địa phương)

b) Theo đối tượng nộp tiền (cơ sở sản xuất thủy điện, cơ sở sản xuất nước sạch, tổ chức kinh doanh du lịch sinh thái, …)[[3]](#footnote-3).

3. Đôn đốc thu hồi tiền chậm nộp (nếu có)

4. Tình hình chi

a) Trung ương

b) Địa phương

5. Đề xuất, kiến nghị

...

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Cấp có thẩm quyền;  - Lưu: VT, BĐH. | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |

1. Mức chi trả năm trước liền kề được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch thu, chi hằng năm. [↑](#footnote-ref-1)
2. Diện tích chi trả năm trước liền kề được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch thu, chi hằng năm. [↑](#footnote-ref-2)
3. Chi tiết theo từng loại đối tượng nộp tiền. [↑](#footnote-ref-3)