**Mẫu biểu số 01 (dành cho thôn)**

**BIỂU XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN**

Thôn……………Xã..............................huyện………………tỉnh…………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Các tiêu chí** | **Đơn vị tính** | **Kết quả xác định** | **Ghi chú** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Tổng số hộ trong thôn | Hộ |   |   |
| 2 | Số hộ là dân tộc thiểu số trong thôn | Hộ |   |   |
| 3 | Tỷ lệ hộ nghèo của thôn | % |   |   |
| 4 | Tỷ lệ hộ cận nghèo của thôn | % |   |   |
| 5 | Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa |   |   |   |
| 6 | Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên cố | % |   |   |
| 7 | Chưa có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | **Tự đánh giá thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn (đánh dấu X vào ô tương ứng):** | **ĐẠT** | **KHÔNG ĐẠT** |   |
|   |   |   |   |

**Chú giải:**

- Tiêu chí số 5: Ghi vào cột 4 đã cứng hóa hay chưa cứng hóa.

- Tiêu chí số 6. Ghi vào cột số 4 tỷ lệ số phòng học chưa được kiên cố.

- Tiêu chí số 7: Ghi vào cột số 4 chưa có hoặc có.