|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THỊ TRẤN ĐĂK RVE** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**TỔNGHỢP KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐĂK RVE**

**(Tính từ 01/01/2019 đến ngày 31/8/2023)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên công trình** | **Nguồn vốn đầu tư** | **Tổng mức đầu tư** | **Tổng giá trị dự toán** | **Tổng giá trị nghiệm thu - thanh toán** | | **Thời gian thi công/Hoàn thành** | **Ghi chú**  **(** đã thanh tra, kiểm toán nhà nước |
| **Đã Thanh Toán** | **Chưa thanh toán** |
| **1** | Đường đi khu sản xuất thôn 7, nhánh 2 nối tiếp | Chương trình 135 | 190.000.000 | 189.665.875 | 170.396.000 |  | Năm 2020 | Đa được Ban dân tộc tỉnh thanh tra năm 2021  (Kết luận số 04/KL-BDT ngày 04/8/2021) |
| **2** | Đường đi khu sản xuất thôn 6 nối tiếp | Chương trình 135 | 190.000.000 | 189.651.454 | 167.445.000 |  | Năm 2020 | Đa được Ban dân tộc tỉnh thanh tra năm 2021  (Kết luận số 04/KL-BDT ngày 04/8/2021) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Đăk Rve, ngày tháng năm* | | | | |
| **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** | | | | |
|  |  |  |  | **CHỦ TỊCH** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nguyễn Tấn Vũ** | | | | |