**PHỤ LỤC SỐ 06**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Đơn vị tính: 1000 đồng* | | |
| **TT** | **Chỉ tiêu (dự án)** | **Chủ đầu tư** | **Hình thức quản lý DA** | **Tổng mức đầu tư** | **Tổng dự toán** | **Nguồn vốn** | **Kế hoạch vốn năm 2020** | **Thời gian KC-HT** | **Giá trị hợp đồng** | **Khối lượng hoàn thành từ khởi công đến thời điểm báo cáo** | **Quyết toán (hoặc thanh toán) đến thời điểm báo cáo** | **Tên nhà thầu** | **Tình hình thanh tra, kiểm toán** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | **Dự án…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí di dời, tái định cư (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Dự án…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí di dời, tái định cư (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **..** | **..** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Chỉ lập cho các dự án do đơn vị làm Chủ đầu tư hoặc quản lý dự áncó TMĐT > 5 tỷ đồng vàchưa được KTNN kiểm toán;

- Các cột số 9, 10, 11, 12, 13: Chỉ báo số liệu của chi phí xây lắp; chi phí thiết bị và Chi phí di dời, tái định cư (nếu có);

- Pho to hoặc Scan các bằng chứng sau:

(1). Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và dự án đầu tư điều chỉnh (nếu có);

(2). Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp, thiết bị;

(3). Trang đầu và trang cuối (phần có tên gói thầu; giá trị nghiệm thu, thanh toán) của Hồ sơ thanh toán lần gần nhất các gói thầu xây lắp, thiết bị;