|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHIẾU PHỎNG VẤN XÃ | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tỉnh/Thành phố . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Huyện/Quận……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã/Phường . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Họ và tên đội trưởng . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số………………………………………………………………………………  Thành thị/Nông thôn…………………………………………………………….. | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày…….tháng……..năm 2022 | | | | Ngày……..tháng…….năm 2022 | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MỤC 0. THÔNG TIN KHẢO SÁT** | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| THÔNG TIN VỀ NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÁC MỤC TRONG PHIẾU PHỎNG VẤN XÃ | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** |  | **7** | **8** |  | **9** |  | **10** | | |
|  | Họ và tên? | Tuổi? | Giới tính? |  | Dân tộc? | Số năm sống ở xã này? | Chức vụ/ chức danh trong xã? |  | Thâm niên trong chức vụ/chức danh? | Chức vụ/ chức danh trong xã giữ trước chức vụ/chức danh này? |  | Bằng cấp chuyên môn kỹ thuật hoặc chính trị, quản lý nhà nước cao nhất đã đạt được? |  | Lớp phổ thông/ bổ túc cao nhất đã học xong? | | |
| M |  |  |  |  |  |  | CHỦ TỊCH UBND XÃ.. | 1 |  | CHỦ TỊCH UBND XÃ..................... | 1 | KHÔNG CÓ BẰNG CẤP... | 0 |  | | |
| Ã |  |  |  |  |  |  | PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ…………… | 2 |  | PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ............ | 2 | SƠ CẤP…………………..... | 1 | GHI LỚP, | | |
|  |  |  |  |  |  |  | TRƯỞNG/PHÓ CÔNG AN XÃ.......... | 3 |  | TRƯỞNG/PHÓ CÔNG AN XÃ..... | 3 | TRUNG CẤP...................... | 2 | NẾU CHƯA | | |
| H |  |  |  |  |  |  | CHỦ NHIỆM/PHÓ CHỦ NHIỆM HTX....... | 4 |  | CHỦ NHIỆM/PHÓ CHỦ NHIỆM HTX………………………………… | 4 | TRUNG CẤP/CAO CẤP/ CỬ NHÂN CHÍNH TRỊ............... | 3 | HỌC XONG | | |
| I |  |  |  |  |  |  | HIỆU TRƯỞNG/HIỆU PHÓ............................. | 5 |  | HIỆU TRƯỞNG/HIỆU PHÓ……. | 5 | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.... | 4 | LỚP 1 GHI 0 | | |
| Ệ |  | TÍNH TUỔI |  |  |  | TÍNH SỐ | CÁN BỘ THỐNGKÊ/  VĂN PHÒNG XÃ...... | 6 |  | CÁN BỘ THỐNG KÊ/VĂN PHÒNG XÃ………………………. | 6 | CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC/TRÊN ĐẠI HỌC.............................. | 5 |  | | |
| U |  | TRÒN ĐẾN |  |  |  | NĂM CỘNG | CÁN BỘ Y TẾ XÃ.... | 7 |  | CÁN BỘ Y TẾ XÃ....................... | 7 |  |  |  | | |
|  |  | NĂM |  |  | MÃ | DỒN | TRƯỞNG/PHÓ THÔN/ẤP………… | 8 |  | TRƯỞNG/PHÓ THÔN/ẤP......... | 8 |  |  |  | | |
|  |  | SỐ | NAM.... | 1 | DÂN | SỐ | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_) | 9 | SỐ | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | 9 |  |  |  | | |
|  |  | NĂM | NỮ...... | 2 | TỘC | NĂM |  |  | NĂM | CHƯA TỪNG NẮM CHỨC VỤ/  CHỨC DANH GÌ… ……… 10 | |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

**DANH MỤC CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã số** | **Tên  dân tộc** | **Một số tên gọi khác** | **Mã số** | **Tên dân tộc** | **Một số tên gọi khác** |
| 01 | **Kinh** | Kinh (Việt) | 10 | **Gia Rai** | Giơ Rai, Tơ Buăn, Chơ Rai, Hđrung (Hbau, Chor), Aráp\*\*, Mthur\*\*… |
| 02 | **Tày** | Thổ, Ngạn, Phén, Thù Lao, Pa Dí... | 11 | **Ngái** | Xín, Lê, Đản, Khách Gia\*, Ngái Hắc Cá\*\*, Ngái Lầu Mần\*\*, Hẹ\*\*, Xuyến\*\*, Sán Ngải\*\*... |
| 03 | **Thái** | Tày Khao\* hoặc Đón (Thái Trắng\*), Tày Đăm\* (Thái Đen\*), Tày Mười, Tày Thanh (Mán Thanh), Hàng Tổng (Tày Mường), Pa Thay, Thổ Đà Bắc, Tày Dọ\*\*, Tay\*\*... | 12 | **Ê Đê** | Ra Đê, Ê Đê Êgar\*\*, Đê, Kpa, A Đham, Krung, Ktul, Đliê Hruê, Blô, Kah\*\*, Kdrao\*\*, Dong Kay\*\*, Dong Mak\*\*, Ening\*\*, Arul\*\*, Hwing\*\*, Ktlê\*\*, Êpan, Mđhur (2), Bih, … |
| 05 | **Khmer** | Cul, Cur, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khơ Me, Krôm... | 13 | **Ba Na** | Gơ Lar, Tơ Lô, Giơ Lâng,  (Y Lăng), Rơ ngao, Krem, Roh, ConKđe, A La Công, Kpăng Công, Bơ Nâm... |
| 06 | **Mường** | Mol (Mual, Mon\*\*, Moan\*\*), Mọi\* (1), Mọi Bi, Ao Tá (Ậu Tá)... | 14 | **Xơ Đăng** | Xơ Teng, Hđang, Tơ Đra, Mơ Nâm, Ha Lăng, Ca Dong, Kmrâng\*, Con Lan, Bri La, Tang\*, Tà Trĩ\*\*, Châu\*\*... |
| 07 | **Nùng** | Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Inh\*\*, Nùng Phàn Slinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Nùng Quy Rin, Nùng Dín\*\*, Khèn Lài, Nồng\*\*… | 15 | **Sán Chay** | Cao Lan\*, Mán Cao Lan\*, Hờn Bạn, Sán Chỉ\* (còn gọi là Sơn tử\* và không bao gồm nhóm Sán Chỉ ở Bảo Lạc và Chợ Rạ), Chùng\*\*, Trại\*\*… |
| 08 | **Mông** | Mèo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Mẻo (Na Miẻo), Mán Trắng, Miếu Ha\*\*... | 16 | **Cơ Ho** | Xrê, Nốp (Tu Lốp), Cơ Don, Chil, (3), Lat (Lach), Tơ Ring... |
| 09 | **Dao** | Mán, Động\*, Trại\*, Xá\*, Dìu\*, Miên\*, Kiềm\*, Miền\*, Dao Quần Trắng, Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, Dao Lô Gang, Dao Tiền, Dao Thanh Y, Dao Lan Tẻn, Đại Bản\*, Tiểu Bản\*, Cóc Ngáng\*, Cóc Mùn\*, Sơn Đầu\*, Kìm Miền\*\*, Kìm Mùn\*\* … | 17 | **Chăm** | Chàm, Chiêm\*\*, Chiêm Thành, Chăm Pa\*\*, Chăm Hroi, Chăm Pông\*\*, Chà Và Ku\*\*, Chăm Châu Đốc\*\* ... |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã số** | **Tên  dân tộc** | **Một số tên gọi khác** | **Mã số** | **Tên dân tộc** | **Một số tên gọi khác** |
| 18 | **Sán Dìu** | Sán Dẻo\*, Sán Déo Nhín\*\* (Sơn Dao Nhân\*\*), Trại, Trại Đất, Mán Quần Cộc, Mán Váy Xẻ\*\*... | 28 | **Mạ** | Châu Mạ, Chô Mạ\*\*, Chê Mạ\*\*, Mạ Ngăn, Mạ Xóp, Mạ Tô, Mạ Krung… |
| 19 | **Hrê** | ChămRê, Mọi Chom, Krẹ\*, Luỹ\*, Thượng Ba Tơ\*\*, Mọi Lũy\*\*, Mọi Sơn Phòng\*\*, Mọi Đá Vách\*\*, Chăm Quảng Ngãi\*\*, Man Thạch Bích\*\*... | 29 | **Khơ mú** | Xá Cẩu, Khạ Klẩu\*\*, Măng Cẩu\*\*, Mứn Xen, Pu thênh, Tềnh, Tày Hay, Kmụ\*\*, Kưm Mụ\*\*... |
| 20 | **Mnông** | Pnông, Mnông Nông, Mnông Pré, Mnông Bu đâng, ĐiPri\*, Biat\*, Mnông Gar, Mnông Rơ Lam, Mnông Chil (3), Mnông Kuênh\*\*, Mnông Đíp\*\*, Mnông Bu Nor\*\*, Mnông Bu Đêh\*\*... | 30 | **Co** | Cor, Col, Cùa, Trầu |
| 21 | **Raglay** | Ra Clây\*, Rai, La Oang, Noang... | 31 | **Tà Ôi** | Tôi Ôi, Pa Co, Pa Hi (Ba Hi), Kan Tua\*\*, Tà Uốt\*\*... |
| 22 | **Xtiêng** | Xa Điêng, Xa Chiêng\*\*, Bù Lơ\*\*, Bù Đek\*\* (Bù Đêh\*\*), Bù Biêk\*\*... | 32 | **Chơ Ro** | Dơ Ro, Châu Ro, Chro\*\*, Thượng\*\*... |
| 23 | **Bru Vân Kiều** | Măng Coong, Tri Khùa... | 33 | **Kháng** | Xá Khao\*, Xá Súa\*, Xá Dón\*, Xá Dẩng\*, Xá Hốc\*, Xá Ái\*, Xá Bung\*, Quảng Lâm\*, Mơ Kháng\*\*, Háng\*\*, Brển\*\*, Kháng Dẩng\*\*, Kháng Hoặc\*\*, Kháng Dón\*\*, Kháng Súa\*\*, Bủ Háng Cọi\*\*, Ma Háng Bén\*\*... |
| 24 | **Thổ** (4) | Người Nhà Làng\*\*, Mường\*\*, Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng (5)... | 34 | **Xinh Mun** | Puộc, Pụa\*, Xá\*\*, Pnạ\*\*, Xinh Mun Dạ\*\*, Nghẹt\*\*... |
| 25 | **Giáy** | Nhắng, Dẩng\*, Pầu Thìn\*, Pu Nà\*, Cùi Chu\* (6), Xa\*, Giảng\*\*... | 35 | **Hà Nhì** | Hà Nhì Già\*\*, U Ni, Xá U Ni, Hà Nhì Cồ Chồ\*\*, Hà Nhì La Mí\*\*, Hà Nhì Đen\*\*... |
| 26 | **Cơ Tu** | Ca Tu, Cao\*, Hạ\*, Phương\*, Ca Tang\*(7)... | 36 | **Chu Ru** | Chơ Ru, Chu\*, Kru\*\*, Thượng\*\* |
| 27 | **Gié Triêng** | Đgiéh\*, Ta Riêng\*, Ve (Veh)\*, Giang Rẫy Pin, Triêng, Treng\*, Ca Tang (7), La Ve, Bnoong (Mnoong)\*\*, Cà Tang\*… | 37 | **Lào** | Lào Bốc (Lào Cạn\*\*), Lào Nọi (Lào Nhỏ\*\*), Phu Thay\*\*, Phu Lào\*\*, Thay Duồn\*\*, Thay\*\*, Thay Nhuồn\*\*... |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã số** | **Tên  dân tộc** | **Một số tên gọi khác** | **Mã số** | **Tên dân tộc** | **Một số tên gọi khác** |
| 38 | **La Chí** | Cù Tê, La Quả\*, Thổ Đen\*\*, Mán\*\*, Xá\*\*... | 48 | **Cống** | Xắm Khống, Mấng Nhé\*, Xá Xeng\*, Phuy A\*\*... |
| 39 | **La Ha** | Xá Khao\*, Khlá Phlạo (La Ha Cạn), La Ha Nước (La Ha Ủng), Xá Cha\*\*, Xá Bung\*\*, Xá Khao\*\*, Xá Táu Nhạ\*\*, Xá Poọng\*\*, Xá Uống\*\*, Bủ Hả\*\*, Pụa\*\*... | 49 | **Bố Y** | Chủng Chá, Trọng Gia, Tu Dí, Tu Din\*... |
| 40 | **Phù Lá** | Bồ Khô Pạ (Phù Lá Lão\*\*), Mu Di\*, Pạ Xá\*, Phó, Phổ\*, Vaxơ, Cần Thin\*\*, Phù Lá Đen\*\*, Phù La Hán\*\*... | 50 | **Si La** | Cù Dề Xừ, Khả Pẻ... |
| 41 | **La Hủ** | Lao\*, Pu Đang Khù Xung, Cò Xung, Khả Quy, Cọ Sọ\*\*, Nê Thú\*\*, La Hủ Na (Đen), La Hủ Sử (Vàng), La Hủ Phung (Trắng), Xá Lá Vàng\*\*... | 51 | **Pu Péo** | Ka Pèo, Pen Ti Lô Lô, La Quả\*\*... |
| 42 | **Lự** | Lừ, Nhuồn (Duôn), Mùn Di\*, Thay\*\*, Thay Lừ\*\*, Phù Lừ\*\*, Lự Đen (Lự Đăm)\*\*, Lự Trắng\*\*... | 52 | **Brâu** | Brao |
| 43 | **Lô Lô** | Sách\*, Mây\*, Rục\*, Mun Di\*\*, Di\*\*, Màn Di\*\*, Qua La\*\*, Ô Man\*\*, Lu Lộc Màn\*\*, Lô Lô Hoa\*\*, Lô Lô Đen\*\*... | 53 | **Ơ Đu** | Tày Hạt, I Đu\*\* |
| 44 | **Chứt** | Mã Liêng\*, A Rem, Tu Vang\*, Pa Leng\*, Xơ Lang\*, Tơ Hung\*, Chà Củi\*, Tắc Củi\*, U Mo\*, Xá Lá Vàng\*, Rục\*\*, Sách\*\*, Mày\*\*, Mã Liềng\*\*... | 54 | **Rơ Măm** |  |
| 45 | **Mảng** | Mảng Ư, Xá Lá Vàng\*, Xá Mảng\*\*, Niểng O\*\*, Xá Bá O\*\*, Mảng Gứng\*\*, Mảng Lệ\*\*... | 55 | **Người nước ngoài** |  |
| 46 | **Pà Thẻn** | Pà Hưng, Tống\*, Mèo Lài\*\*, Mèo Hoa\*\*, Mèo Đỏ\*\*, Bát Tiên Tộc\*\*... | 56 | **Không xác định** |  |
| 47 | **Cơ Lao** | Tống\*, Tứ Đư\*\*, Ho Ki\*\*, Voa Đề\*\*, Cờ Lao Xanh\*\*, Cờ Lao Trắng\*\*, Cờ Lao Đỏ\*\*... |  |  |  |

**MỤC 1. NHỮNG ĐẶC TÍNH CƠ BẢN VỀ NHÂN KHẨU VÀ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÃ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tổng diện tích tự nhiên của xã là bao nhiêu? | | 2. Có bao nhiêu thôn ấp trong xã này? | | 3. Hiện nay, có bao nhiêu hộ gia đình đăng ký thường trú trong xã này? | | 4. Hiện nay, có bao nhiêu hộ gia đình đăng ký tạm trú trong xã này? | 5. Hiện nay có bao nhiêu hộ gia đình đăng ký tạm vắng trong xã này? | 6. Hiện nay, có bao nhiêu nhân khẩu đăng ký thường trú trong xã này? | | 7. Hiện nay, có bao nhiêu nhân khẩu đăng ký tạm trú trong xã này? | 8. Hiện nay, có bao nhiêu nhân khẩu đăng ký tạm vắng trong xã này? | 9. Trong 12 tháng qua, có bao nhiêu người đã đi khỏi xã này? | 10. Trong 12 tháng qua,có bao nhiêu người đã chuyển đến xã này? |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 KM2=100 HA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KM2 |  | THÔN/ẤP |  | HỘ |  | HỘ | HỘ | NGƯỜI |  | NGƯỜI | NGƯỜI | NGƯỜI | NGƯỜI |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Những dân tộc chính nào sống trong xã này? | | | | | | 12. Các tôn giáo chính trong xã này? | | | | 13. Xã này thuộc vùng nào? | | 14. Xã này có thuộc xã vùng sâu, vùng xa theo qui định của Chính phủ không? |
|  |  |  |  |  |  | PHẬT GIÁO................................ | | | 1 | VEN BIỂN........................ | 1 | CÓ….……………………..1 |
|  |  |  |  |  |  | CÔNG GIÁO........................…… | | | 2 | ĐỒNG BẰNG................... | 2 | KHÔNG..................................2 |
|  |  |  |  |  |  | TIN LÀNH.................................. | | | 3 | MIỀN NÚI THẤP.............. | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | CAO ĐÀI................................... | | | 4 | TRUNG DU/BÁN SƠN ĐỊA… | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | PHẬT GIÁO HOÀ HẢO............ | | | 5 | MIỀN NÚI CAO........... | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | HỒI GIÁO................................ | | | 6 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | 7 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | KHÔNG TÔN GIÁO……… | | | 8 |  | |  |
| THỨ NHẤT | | THỨ HAI | | THỨ BA | |  | | |  |  | |  |
| MÃ DT | TỶ LỆ | MÃ DT | TỶ LỆ | MÃ DT | TỶ LỆ | THỨ NHẤT | THỨ HAI | THỨ BA | |  | |  |

**MỤC 2. TÌNH TRẠNG KINH TẾ CHUNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP, CỨU TRỢ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ba nguồn thu nhập chủ yếu của dân cư trong xã này hiện nay là gì? | | | | 2. So với 5 năm trước, mức sống của ông/bà hiện nay khá lên, giảm đi hay vẫn như cũ? | | | 3. Nguyên nhân? | | | 4. Có dự án/chương trình nào  của Chính phủ hay  của các tổ chức khác được thực hiện trên  địa bàn xã trong vòng 3 năm qua không? | 5. Đó là những loại dự án/  chương trình nào? | | | | 6. Hiện nay, xã này có bao nhiêu hộ được chính quyền địa phương xếp vào dạng hộ nghèo? | 7. Năm 2021, nhờ chương trình xoá đói giảm nghèo và những chương trình, chính sách trợ giúp khác, bao nhiêu hộ hoặc người được: | | | | | | | | | | |
| LIỆT KÊ THEO THỨ TỰ QUAN TRỌNG | | | |  |  | |  | |  |  |  | | | |  | a.Trợ cấp tín dụng cho vay | b. Miễn giảm, đóng học phí (không tính học sinh tiểu học được miễn giảm theo quy định của Nhà nước? | | | C. Miễn giảm đóng tiền viện phí | d. Cứu trợ lúc giáp hạt hoặc lúc gặp thiên tai | e. Đào tạo nghề, kỹ thuật nông nghiệp | f. Miễn giảm thuế SXKĐ | | g. Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp? (không tính số hộ được miễn theo chính sách của nhà nước)? | |
| NÔNG NGHIỆP. | | | 1 | KHÁ LÊN… | 1 | | THAY ĐỔI VỀ THU NHẬP NÔNG NGHIỆP… | | 1 | CÓ.........1 | TẠO VIỆC LÀM | | | 1 |  |
| LÂM NGHIỆP... | | | 2 | GIẢM ĐI…… | 2 | | THAY ĐỔI VỀ THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỘ GIA ĐÌNH……………… | | 2 | KHÔNG.2 | XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO......... | | | 2 |  |
| THUỶ SẢN...... | | | 3 | NHƯ CŨ…. | 3 | | THAY ĐỔI VỀ VIỆC LÀM LÚC NÔNG NHÀN........... | | 3 | **(>>6)** | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG…….. | | | 3 |  |
| CÔNG NGHIỆP. | | | 4 | **>>4** | | | THAY ĐỔI VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA XÃ (ĐƯỜNG, ĐIỆN, TT LIÊN LẠC..)…. | | 4 |  | ĐẦU TƯ VỀ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC…… | | | 4 |  |
| THỦ CÔNG,  MỸ NGHỆ……. | | | 5 |  |  | | THAY ĐỔI VỀ DỊCH VỤ Y TẾ HIỆN CÓ…………. | | 5 |  | Y TẾ VÀ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG………… | | | 5 |  |
| XÂY DỰNG...... | | | 6 |  |  | | THAY ĐỔI VỀ GIÁO DỤC | | 6 |  | MÔI TRƯỜNG/ NƯỚC SẠCH... | | | 6 |  |  | | | | | | | | | | |
| BUÔN BÁN.... | | | 7 |  |  | | THAY ĐỔI VỀ CÁC DV XÃ HỘI…………………. | | 7 |  | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | 7 |  |  | | | | | | | | | | |
| VẬN TẢI........ | | | 8 |  |  | | THAY ĐỔI VỀ CƠ HỘI ĐƯỢC ĐÀO TẠO.......... | | 8 |  |  | | | |  |  | | | | | | | | | | |
| DỊCH VỤ KHÁC. | | | 9 |  |  | | THỜI TIẾT..................... | | 9 |  |  | | | |  |  | | | | | | | | | | |
| KHÁC (GHI RÕ) | | | 10 |  |  | | THIÊN TAI..................... | | 10 |  |  | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ CẢ | | 11 |  |  | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_) | | 12 |  |  | | | |  |  | | | | | | | | | | |
| T1 | T2 | T3 | |  | | T1 | | T2 | T3 |  | T1 | T2 | T3 | | HỘ | HỘ | | NGƯỜI | NGƯỜI | | HỘ | HỘ | | HỘ | | HỘ |

**MỤC 2. TÌNH TRẠNG KINH TẾ CHUNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP, CỨU TRỢ (hết)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Có bao nhiêu đợt/vụ thiên tai, hoả hoạn hay bệnh dịch xảy ra đối với xã này trong 3 năm qua? NẾU =0>>MỤC 3 SỐ ĐỢT/VỤ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 Xin hãy liệt kê 5 đợt/vụ thiên tai, hoả hoạn hay bệnh dịch xảy ra trong 3 năm qua, bắt đầu từ đợt/vụ gần đây nhất? | | | 10. [...] xảy ra khi nào? | | | 11. Có bao nhiêu hộ trong xã chịu ảnh hưởng của […]? | | | 12. Xã có nhận được cứu trợ do […] không? | | | 13. Các nguồn cứu trợ xã nhận được do […]?  LIỆT KÊ THEO MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG. | | | | | | 14. Hình thức cứu trợ xã nhận được do […]? | | | | | | | 15. Trị giá các  khoản cứu trợ  nhận được do [....]  bao gồm tiền mặt  và hiện vật? | | | |
| HOẢ HOẠN.................... | | 1 | GHI ĐỦ 2  CHỮ SỐ | GHI ĐỦ 4  CHỮ SỐ | |  | | | CÓ...... | | 1 | NHÀ NƯỚC CỨU TRỢ T.TIẾP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH……………. | | | | | 1 | TIỀN......................................................... | | | | | | 1 |  | | | |
| BỆNH DỊCH……………. | | 2 |  | | | KHÔNG. | | 2 | CÁC CƠ QUAN/DN N.NƯỚC QUYÊN GÓP................................ | | | | | 2 | LƯƠNG THỰC/THỰC PHẨM............... | | | | | | 2 |
| LŨ, LỤT........................... | | 3 |  | | |  | |  | CÁC CÔNG TY/DN TƯ NHÂN.. | | | | | 3 | THUỐC MEN.......................................... | | | | | | 3 |
| BÃO, LỐC........................ | | 4 |  | | |  | |  | CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ/XH........................................ | | | | | 4 | QUẦN ÁO............................................... | | | | | | 4 |  | | | | | |
| HẠN HÁN........................ | | 5 |  | | |  | |  | CÁC Q.GIA/CÁC T.CHỨC QUỐC TẾ/ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ……………………………….. | | | | | 5 | XÂY DỰNG............................................ | | | | | | 5 |
| SÂU BỆNH/ DỊCH BỆNH  GIA SÚC/GIA CẦM……. | | 6 |  |  | |  | | |  | | | CÁ NHÂN................................. | | | | | 6 | GIỐNG/VỐN/PHƯƠNG TIỆN SX......... | | | | | | 6 |
| KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_) | | 7 |  | | |  | | | NGUỒN KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_) | | | | | 7 | HÌNH THỨC KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | 7 |
|  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | | | | |  |
|  | |  | THÁNG | NĂM | | SỐ HỘ | | | **(>>MỤC 3)** | | | T1 | | T2 | | T3 | | T1 | | T2 | | T3 | | | NGHÌN ĐỒNG | | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANH MỤC NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN** | | | | |
|  | **NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN** |  |  | **SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ** |
| 01 | Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ cú liờn quan |  | 35 | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí |
| 02 | Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan |  |  | **CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI** |
| 03 | Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản |  | 36 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
|  | **KHAI KHOÁNG** |  | 37 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 05 | Khai thác than cứng và than non |  | 38 | Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu |
| 06 | Khai thác dầu thụ và khớ đốt tự nhiờn |  | 39 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 07 | Khai thác quặng kim loại |  |  | **XÂY DỰNG** |
| 08 | Khai khoáng khác |  | 41 | Xây dựng nhà các loại |
| 09 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng |  | 42 | Xây dựng cụng trình kỹ thuật dân dụng |
|  | **CễNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO** |  | 43 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng |
| 10 | Sản xuất chế biến thực phẩm |  |  | **BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC** |
| 11 | Sản xuất đồ uống |  | 45 | Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác |
| 12 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá |  | 46 | Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 13 | Dệt |  | 47 | Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 14 | Sản xuất trang phục |  |  | **VẬN TẢI KHO BÃI** |
| 15 | Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan |  | 49 | Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống |
| 16 | Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bền |  | 50 | Vận tải đường thủy |
| 17 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy |  | 51 | Vận tải hàng không |
| 18 | In, sao chép bản ghi các loại |  | 52 | Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải |
| 19 | Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế |  | 53 | Bưu chính và chuyển phát |
| 20 | Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất |  |  | **DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG** |
| 21 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |  | 55 | Dịch vụ lưu trú |
| 22 | Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic |  | 56 | Dịch vụ ăn uống |
| 23 | Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác |  |  | **THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG** |
| 24 | Sản xuất kim loại |  | 58 | Hoạt động xuất bản |
| 25 | Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) |  | 59 | Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản nhạc |
| 26 | Sản xuất sản phẩm điện tử, mỏy vi tính và sản phẩm quang học |  | 60 | Hoạt động phát thanh, truyền hình |
| 27 | Sản xuất thiết bị điện |  | 61 | Viễn thông |
| 28 | Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu |  | 62 | Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính |
| 29 | Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc |  | 63 | Hoạt động dịch vụ thụng tin |
| 30 | Sản xuất phương tiện vận tải khác |  |  | **HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM** |
| 31 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |  | 64 | Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) |
| 32 | Công nghiệp chế biến, chế tạo khác |  | 65 | Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) |
| 33 | Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt mỏy múc và thiết bị |  | 66 | Hoạt động tài chính khác |
|  | **HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN** |  |  | **GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** |
| 68 | Hoạt động kinh doanh bất động sản |  | 85 | Giáo dục và đào tạo |
|  | **HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ** |  |  | **Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI** |
| 69 | Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán |  | 86 | Hoạt động y tế |
| 70 | Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý |  | 87 | Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung |
| 71 | Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật |  | 88 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung |
| 72 | Nghiên cứu khoa học và phát triển |  |  | **NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ** |
| 73 | Quảng cáo và nghiên cứu thị trường |  | 90 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
| 74 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác |  | 91 | Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn |
| 75 | Hoạt động thú y |  |  | hoá khác |
|  | **HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ** |  | 92 | Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc |
| 77 | Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |  | 93 | Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí |
| 78 | Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm |  |  | **HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC** |
| 79 | Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các |  | 94 | Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác |
|  | dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |  | 95 | Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình |
| 80 | Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn |  | 96 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác |
| 81 | Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan |  |  | **HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH** |
| 82 | Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ |  | 97 | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình |
|  | **HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC** |  | 98 | Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng |
| 84 | Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc |  |  |  |
|  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG MÃ NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghề trồng trọt | |  | 10 | Nghề chế biến thực phẩm | |
|  |  | hoa, cây cảnh |  |  |  | chế biến thực phẩm |
| 2 | Nghề chăn nuôi | |  |  |  | pha thuốc lá |
|  |  | chó, mèo, cá cảnh |  |  |  | nấu rượu |
| 3 | Nghề luyện kim | |  |  |  | chế biến chè/ cà phê |
|  |  | gò hàn |  | 11 | Nghề dệt may | |
|  |  | rèn đúc |  |  |  | thêu |
| 4 | Nghề làm vật liệu xây dựng không phải sắt | |  |  |  | dệt vải |
|  |  | hàng làm bằng xi măng |  |  |  | may mặc |
|  |  | gạch |  |  |  | dệt thảm |
|  |  | ngói lợp |  |  |  | nhuộm |
| 5 | Nghề hoá chất | |  | 12 | Nghề da | |
|  |  | xà phòng |  |  |  | thợ làm giày dép |
| 6 | Nghề lâm sản | |  | 13 | Nghề văn hoá, mỹ thuật | |
|  |  | đồ gỗ |  |  |  | vẽ |
| 7 | Nghề làm đồ tre, mây và nguyên liệu tương tự | |  |  |  | điều khắc (đá, gỗ) |
|  |  | dệt chiếu |  |  |  | sơn mài |
|  |  | đan lát |  | 14 | Nghề y dược | |
|  |  | mũ nón |  |  |  | thuốc bắc, thuốc nam |
| 8 | Nghề giấy | |  | 15 | Nghề vàng mã | |
|  |  | giấy mỹ thuật |  |  |  | hương |
| 9 | Nghề sành, sứ và thuỷ tinh | |  |  |  | đồ giấy |
|  |  | sứ |  |  |  |  |
|  |  | thuỷ tinh |  |  |  |  |

**MỤC 3. CƠ HỘI VIỆC LÀM PHI NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Có cơ sở SXKD/ dịch vụ hoặc làng nghề nào nằm trong phạm vi mà người dân trong xã này có thể tới đó làm và về nhà trong ngày không? | | | | | 2. Trong đó có bao nhiêu cơ sở SXKD/dịch vụ nằm trên địa bàn xã? | | 2a. Hình thức xử lý chất thải của các cơ sở SXKD, dịch vụ này là gì? | | | | | | | 3. Xã này có làng nghề không? | | 4. Đó là những làng nghề gì? | | | | | | | | 4a. Hình thức xử lý chất thải tại các làng nghề này là gì? | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | CHUYỂN RA BÃI RÁC  TẬP TRUNG…………………….. | | | | | | 1 |  | | XEM BẢNG MÃ NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ | | | | | | | | CHUYỂN RA BÃI RÁC TẬP TRUNG........ | | | | | | | | 1 |
|  | | | | |  | | THẢI RA CỐNG, RÃNH................. | | | | | | 2 |  | | TRUYỀN THỐNG | | |  | | | |  | THẢI RA CỐNG, RÃNH.............................. | | | | | | | | 2 |
|  | | |  | |  | | THẢI RA RUỘNG, AO, HỒ, SÔNG, SUỐI……………………………….. | | | | | | 3 |  | |  | | |  | | | |  | THẢI RA RUỘNG, AO, HỒ, SÔNG, SUỐI. | | | | | | | | 3 |
|  | | |  | |  | | CHÔN, LẤP....................................... | | | | | | 4 |  | |  | | |  | | | |  | CHÔN, LẤP................................................... | | | | | | | | 4 |
|  | | |  | | KHÔNG BIẾT  GHI KB | | ĐỐT.................................................... | | | | | | 5 | CÓ...........1 | |  | | |  | | | |  | ĐỐT.............................................................. | | | | | | | | 5 |
| CÓ............................. | | | 1 | | NẾU = 0 >> 3 | | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | 6 | KHÔNG...2 | |  | | |  | | | |  | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). | | | | | | | | 6 |
| KHÔNG.................... | | | 2 (>>MỤC 4) | | SỐ CƠ SỞ SXKD/DV | | THỨ NHẤT | | | THỨ HAI | | THỨ BA | | **(>>5)** | | THỨ NHẤT | THỨ HAI | | | | | THỨ BA | | THỨ NHẤT | | | THỨ HAI | | THỨ BA | | | |
| 5. Có cơ sở SXKD/ dịch vụ hoặc làng nghề nào nói trên thu hút lao động của xã này không? | | | | | | | | | | | | | | | | CÓ...............1 | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| KHÔNG.......2 (>>MỤC 4) | | | | | | | | | | | |
| Xin hãy liệt kê tên của 5 cơ sở SXKD/dịch vụ hoặc làng nghề nói trên thu hút nhiều nhất số nhân khẩu của xã? | | | | 6. [....] thuộc ngành nào? | | | | 7. [....] thuộc loại hình kinh tế nào? | | | | | | | | 8. [...] này được đưa vào hoạt động năm nào? | | | | | | 9. […] là cơ sở SXKD/dịch vụ hay làng nghề? | | | | 10. […] có nằm trên địa bàn? | | 11. Có bao nhiêu người là nhân khẩu của xã này làm việc tại [..]? | | | | | 12. Trong đó bao nhiêu người là nữ? |
| 1 |  | | | BẢNG MÃ NGÀNH | | | | KINH TẾ NHÀ NƯỚC……………… | | | | | | | 1 | TRƯỚC 1996 | | | | 1 | | CƠ SỞ SXKD/ DỊCH VỤ… | | | 1 | CÓ………....1 | | KHÔNG BIẾT | | | | | KHÔNG BIẾT |
| 2 |  | | | NGÀNH | | MÃ | | KINH TẾ TẬP THỂ…………………. | | | | | | | 2 | 1996-2000 | | | | 2 | | LÀNG NGHỀ……. | | | 2 | KHÔNG…….2 | | GHI KB | | | | | KB |
| 3 |  | | |  | |  | | KINH TẾ CÁ THỂ................................ | | | | | | | 3 | 2001-2005 | | | | 3 | |  | | | |  | |  | | | | |  |
| 4 |  | | |  | |  | | KINH TẾ TƯ NHÂN………………… | | | | | | | 4 | 2006-2010 | | | | 4 | |  | | | |  | |  | | | | |  |
| 5 |  | | |  | |  | | KINH TẾ CÓ VỐN Đ.TƯ N.NGOÀI.. | | | | | | | 5 | 2011-2014 | | | | 5 | |  | | | |  | |  | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | | | | | | |  | 2015-2018 | | | | 6 | |  | | | |  | |  | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | | | | | | |  | KB | | | | 7 | |  | | | |  | |  | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | | | | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  |
| BẢNG MÃ CÂY | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| **Tên và mã cây hàng năm** | | | | | | |  | | **Tên và mã cây CN hàng năm và lâu năm** | | | | | | |  | | | **Tên và mã cây ăn quả và cây khác** | | | | | | | | |  |
| Lúa tẻ thường | | | | | | | 1 | | Đậu tương/ đậu nành | | | | | | | 18 | | | Cam, chanh, quít, bưởi | | | | | | | | | 35 |
| Lúa nếp | | | | | | | 2 | | Lạc/ đậu phộng | | | | | | | 19 | | | Dứa | | | | | | | | | 36 |
| Lúa đặc sản | | | | | | | 3 | | Vừng/ mè | | | | | | | 20 | | | Chuối | | | | | | | | | 37 |
| Ngô/ bắp | | | | | | | 4 | | Mía | | | | | | | 21 | | | Xoài, muỗm | | | | | | | | | 38 |
| Khoai lang (củ) | | | | | | | 5 | | Thuốc lá, thuốc lào | | | | | | | 22 | | | Táo | | | | | | | | | 39 |
| Sắn/ khoai mỳ | | | | | | | 6 | | Bông | | | | | | | 23 | | | Nho | | | | | | | | | 40 |
| Cây lương thực khác | | | | | | | 7 | | Đay, gai | | | | | | | 24 | | | Mận | | | | | | | | | 41 |
| Khoai tây | | | | | | | 8 | | Cói | | | | | | | 25 | | | Đu đủ | | | | | | | | | 42 |
| Xu hào, bắp cải, xúp lơ | | | | | | | 9 | | Cây CN hàng năm khác | | | | | | | 26 | | | Nhãn, vải, chôm chôm | | | | | | | | | 43 |
| Rau cải các loại | | | | | | | 10 | | Chè | | | | | | | 27 | | | Hồng xiêm/ Sa pu chê | | | | | | | | | 44 |
| Cà chua | | | | | | | 11 | | Cà phê | | | | | | | 28 | | | Na, mãng cầu | | | | | | | | | 45 |
| Rau muống | | | | | | | 12 | | Cao su | | | | | | | 29 | | | Mít, sầu riêng | | | | | | | | | 46 |
| Đậu ăn quả tươi các loại | | | | | | | 13 | | Hồ tiêu | | | | | | | 30 | | | Măng cụt | | | | | | | | | 47 |
| Đỗ ăn hạt các loại | | | | | | | 14 | | Dừa | | | | | | | 31 | | | Cây ăn quả khác | | | | | | | | | 48 |
| Cây gia vị | | | | | | | 15 | | Dâu tằm | | | | | | | 32 | | | Cây lâu năm khác | | | | | | | | | 49 |
| Rau, củ, quả khác | | | | | | | 16 | | Điều/ đào lộn hột | | | | | | | 33 | | | Cây giống | | | | | | | | | 50 |
| Hoa hàng năm và cây hàng năm khác | | | | | | | 17 | | Cây CN lâu năm khác | | | | | | | 34 | | | Cây cảnh | | | | | | | | | 51 |

**Mục 4. Nông nghiệp và các loại đất**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.So với 5 năm trước, cơ cấu (tỷ trọng) giá trị sản lượng của nông nghiệp so với các ngành kinh tế khác của địa phương trong năm 2021 tăng lên, giảm đi hay vẫn như cũ? | | | | | | | | | | | | | | | TĂNG | | | 1 | |
| GIẢM | | | 2 | |
| NHƯ CŨ | | | 3 | |
| 2.Trong năm 2021, những cây trồng chính nào trong ngànhnông nghiệp được trồng trong xã này?  GHI RIÊNG TỪNG LOẠI CÂY TRỒNG | | 3.Thông thường cây […] được thu hoạch mấy vụ/ năm?  CHỈ HỎI CHO CÂY CÓ SẢN PHẨM ĐƯỢC THU HOẠCH HÀNG NĂM | 4.Diện tích gieo trồng cây […] trong năm 2021 tăng lên hay giảm đi so với 5 năm trước đây? | | 5.Tại sao diện tích gieo trồng lại tăng/giảm? | | | | 6.Năng suất cây […] trong năm 2021 tăng lên hay giảm đi so với 5 năm trước đây? | | 7.Tại sao năng suất lại tăng/giảm? | | | | | 8.Tổng sản lượng cây […] trong năm 2021 tăng lên hay giảm đi so với 5 năm trước đây? | | |
| CÂY TRỒNG | MÃ SỐ | SỐ VỤ | TĂNG……. | 1 | GIÁ CẢ THAY ĐỔI …… | | | 1 | TĂNG……. | 1 | THỜI TIẾT, THIÊN TAI.......... | | | 1 | | TĂNG……. | 1 | |
|  |  |  | GIẢM……. | 2 | THỜI TIẾT, THIÊN TAI.. | | | 2 | GIẢM……. | 2 | SÂU BỆNH PHÁ HOẠI……… | | | 2 | | GIẢM……. | 2 | |
|  |  |  | NHƯ CŨ… | 3 | SÂU BỆNH PHÁ HOẠI… | | | 3 | NHƯ CŨ… | 3 | THAY ĐỔI KỸ THUẬT CANH TÁC……… | | | 3 | | NHƯ CŨ… | 3 | |
|  |  |  | >>6 |  | THAY ĐỔI KỸ THUẬT CANH TÁC. | | | 4 | >>8 |  | CẢI TIẾN TRONG THỦY LỢI……………. | | | 4 | |  |  | |
|  |  |  |  |  | CẢI TIẾN TRONG THỦY LỢI…… | | | 5 |  |  | GIỐNG MỚI…………………. | | | 5 | |  |  | |
|  |  |  |  |  | GIỐNG MỚI………………………. | | | 6 |  |  | TRỢ CẤP CỦA N.NƯỚC ĐỂ KHUYẾN KHÍCH SX................................................. | | | 6 | |  |  | |
|  |  |  |  |  | TRỢ CẤP CỦA NHÀ NƯỚC ĐỂ KHUYẾN KHÍCH SX……. | | | 7 |  |  | CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT | | | 7 | |  |  | |
|  |  |  |  |  | CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT............................... | | | 8 |  |  | CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC……………. | | | 8 | |  |  | |
|  |  |  |  |  | CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC..................... | | | 9 |  |  | THAY ĐỔI VỀ NGUỒN PHÂN HOÁ HỌC.. | | | 9 | |  |  | |
|  |  |  |  |  | CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG.................................... | | | 10 |  |  | THAY ĐỔI VỀ NGUỒN THUỐC TRỪ SÂU | | | 10 | |  |  | |
|  |  |  |  |  | THAY ĐỔI VỀ NGUỒN TÍN DỤNG…………………………….. | | | 11 |  |  | THAY ĐỔI VỀ NGUỒN PHÂN HỮU CƠ… | | | 11 | |  |  | |
|  |  |  |  |  | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | 12 |  |  | THAY ĐỔI VỀ NGUỒN TÍN DỤNG……… | | | 12 | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | 13 | |  |  | |
|  |  |  |  |  | THỨ NHẤT | THỨ HAI | THỨ BA | |  |  | THỨ NHẤT | THỨ HAI | THỨ BA | | |  |  | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |

**Mục 4. Nông nghiệp và các loại đất (tiếp)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. Sản phẩm […**]** có được đem bán không? | 10. Nông dân trong xã này thường bán […] cho ai? | | | 11. Người/cơ sở mua chính có tự đến xã để mua không? | | 12. Địa điểm bán […] chính cách xã bao xa? | 13. Người/cơ sở mua hỗ trợ người bán những gì? | | | 14. Trong tỉnh/Tp này có bao nhiêu người/cơ sở mua mà dân trong xã có thể bán […]? | | |
|  | có...........1 | Doanh nghiệp nhà nước……….. | | 1 |  | |  | . KHÔNG HỖ TRỢ GÌ.................................... | | 1 | 1-2 NGƯỜI/ CƠ SỞ.................... | | 1 |
|  | không….2 | Doanh nghiệp ngoài nhà nước… | | 2 | CÓ…….. | 2>>13 |  | CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIEO TRỒNG | | 2 | 3-5 NGƯỜI/ CƠ SỞ..................... | | 2 |
|  |  | HTX nông nghiệp………………. | | 3(>>13) |  |  |  | GIEO TRỒNG…............................................. | | 3 | 6-10 NGƯỜI/ CƠ SỞ................... | | 3 |
|  |  | Tư thương...…………………… | | 4 | KHÔNG.... | 2 |  | BÁN CÁC ĐẦU VÀO SẢN XUẤT............... | | 4 | >10 NGƯỜI/ CƠ SỞ..................... | | 4 |
|  |  | Bán lẻ trên thị trường………… | | 5(>>12) |  |  |  | TÍN DỤNG..................................................... | |  |  | |  |
|  |  | khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | 6 |  |  |  | BẢO ĐẢM GIÁ TRƯỚC KHI THU HOẠCH.. | | 5 |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | 6 |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | **(>>15)** | THỨ NHẤT | THỨ HAI | |  |  | KM | THỨ NHẤT | THỨ HAI | | a. Cá nhân | b. Cơ sở | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |

**Mục 4. Nông nghiệp và các loại đất (tiếp)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Trong quỹ đất của xã này có [...] không? | | | | | | | | | | 16. Tổng diện tích của […] năm 2021 là bao nhiêu hec-ta? | | 17. Trong đó phần trăm diện tích được tưới tiêu? | 18. Tổng diện tích của […] năm 2020 là bao nhiêu hec-ta? | | 19. Trong đó phần trăm diện tích được tưới tiêu? | | | 20. Đến nay, bao nhiêu phần trăm diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? | | | | |
| hỏi câu 15 cho các loại đất  trước khi chuyển sang câu 16 | | |  |  | đánh dấu x nếu có | | | | |  | |  |  | |  | | | NẾU =100% >> 22 | | | | |
|  | | |  |  | X | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | ha |  | % | ha | | % | |  | % | | | | |
| 1. Đất trồng cây hàng năm | | | | |  | | | | |  |  |  |  | |  | |  |  | | | | |
| 2. Đất trồng cây lâu năm | | | | |  | | | | |  |  |  |  | |  | |  |  | | | | |
| 3. Mặt nước nuôi trồng thủy sản | | | | |  | | | | |  |  | x |  | | x | |  |  | | | | |
| 4. Đất lâm nghiệp | | | |  |  | | | | |  |  | x |  | | x | |  |  | | | | |
| 5. Đất ở | | | |  |  | | | | |  |  | x |  | | x | |  |  | | | | |
| 6. Đất chuyên dùng | | |  |  |  | | | | |  |  | x |  | | x | |  | x | | | | |
| 7. Đất chưa sử dụng | | | |  |  | | | | |  |  | x |  | | x | |  | x | | | | |
| **Tổng số** | | |  |  |  | | | | |  |  | x |  | | x | |  | x | | | | |
|  | | |  |  |  | | | | |  |  |  |  | |  | |  |  | | | | |
| 21. Vì sao chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?  Nếu câu 20=0 thì >> câu 25 sau khi hoàn thành câu 21 | | | | | | | | | 22. Vào năm nào số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp nhiều nhất? | | | | | 23. Trong năm 2021, có bao nhiêu lượt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển nhượng trong xã này? | | | | | 24. Lý do chính mà các hộ gia đình mua quyền sử dụng đất trong năm 2021 là gì? | | | |
| Đất chưa được đo đạc...................................................... | | | | | | | 1 | |  | | | | |  | | | | | Muốn chuyển sang đất ở…….. | | 1 | |
| Tranh chấp về đo đạc địa chính........................................ | | | | | | | 2 | |  | | | | |  | | | | | Muốn tăng diện tích đất canh tác.. | | 2 | |
| Tranh chấp về nguồn gốc đất........................................... | | | | | | | 3 | |  | | | | |  | | | | | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | 3 | |
| Đất đang trong quá trình | | | | | | | | |  | | | | | Nếu = 0 >>25 | | | | |  |  | |  |
| Chuyển đổi mục đích sử dụng........................................... | | | | | | | 4 | |  | | | | |  | | | | |  | |  | |
| khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). | | | | | | | 5 | |  | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | Thứ nhất | Thứ hai | | | | Thứ ba | | | Năm | | | | | Số lượt | | | | |  | |  | |
| 1 |  |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  |  | |  |
| 2 | x | x | | | | x | |  | x | | | | | x | | | | | x |  | |  |
| 3 | x | x | | | | x | |  | x | | | | | x | | | | | x |  | |  |

**Mục 4. Nông nghiệp và các loại đất (tiếp)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25. Tiền công thuê mướn trung bình 1 ngày đối với các lao động nông nghiệp dưới đây cho khâu [...] là bao nhiêu? | | | 26. Trên địa bàn xã này có trung tâm/trạm khuyến nông nào không? | 27. Trung tâm/trạm khuyến nông gần nhất cách xã bao xa? | 28. Trung tâm/ trạm khuyến nông cung cấp thông tin gì? | | | | 29. Phần trăm nông dân trong xã tham gia các buổi khuyến nông hoặc tiếp xúc với cán bộ khuyến nông? | 30. Trong số nông dân trong xã tham gia các buổi khuyến nông hoặc tiếp xúc với cán bộ khuyến nông có bao nhiêu phần trăm là nữ? | 31. Có thông tin nào mà nông dân xã này cần nhưng hiện không được cung cấp không? | |
|  | a. Nam giới 15 tuổi trở lên | b. Phụ nữ 15 tuổi trở lên | c. Trẻ em dưới 15 tuổi |  |  | Thông tin về giống mới.......................... | | | 1 |  |  | CÓ...........1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Thông tin về kỹ thuật canh tác mới……. | | | 2 |  |  | KHÔNG....2 | >>33 |
|  |  |  |  |  |  | Thông tin về theo dõi/kiểm soát sâu bệnh.. | | | 3 |  |  |  |  |
|  | nghìn đồng | nghìn đồng | nghìn đồng |  |  | Thông tin về chăn nuôi.................. | | | 4 |  |  |  |  |
| 1. Làm đất |  |  |  |  | **>>33** | Thông tin thị trường....................... | | | 5 |  |  |  |  |
| 2. Gieo trồng |  |  |  | có...........1 (>>28 ) |  | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | 6 |  |  |  |  |
| 3. Chăm sóc |  |  |  | không....2 | km | THỨ NHẤT | THỨ HAI | THỨ BA | | % | % |  | |
| 4. Thu hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. Đó là các thông tin gì? | | | | 33. Cán bộ của các trung tâm/trạm khuyến nông tiếp xúc với nông dân của xã này mấy lần trong 12 tháng qua? | | 34. Xã có cán bộ bảo vệ thực vật không? | | | 35. Xã có cán bộ thú y không? | | | 36. Nông dân trong xã này dùng dịch vụ bảo vệ gia súc/gia cầm do ai cung cấp? | | | | | 37. Nông dân trong xã này thường gặp những khó khăn chủ yếu nào trong sản xuất nông nghiệp? | | | |
| Thông tin về giống mới….. | | | 1 |  |  | Có……… | 1 | Có……… | | 1 | Không có ai/không có dịch vụ nào....... | | | | 1 | THIẾU VỐN/KHÓ TIẾP CẬN ……… | | | | 1 |
| thông tin về kỹ thuật canh tác mới…………… | | | 2 |  |  | Không….. | 2 | Không….. | | 2 | Trạm thú y huyện....…………………… | | | | 2 | THIẾU GIỐNG MỚI/GIỐNG PHÙ HỢP VỚI ĐỊA PHƯƠNG.................... | | | | 2 |
| Thông tin về theo dõi/kiểm soát dịch bệnh………… | | | 3 |  |  |  |  |  | |  | Cá nhân.....………….…… | | | | 3 | THIẾU KIẾN THÚC VỀ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MỚI.....………………… | | | | 3 |
| Thông tin về chăn nuôi... | | | 4 |  |  |  |  |  | |  | Cán bộ thú y xã........... | | | | 4 | TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ CẢ/CUNG CẦU.. | | | | 4 |
| Thông tin về thị trường…. | | | 5 |  |  |  |  |  | |  | Cán bộ kỹ thuật của công ty thức ăn gia súc.. | | | | 5 | THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ KHÔNG ỔN ĐỊNH/  KHÓ TIẾP CẬN………………….. | | | | 5 |
| Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | 6 |  |  |  |  |  | |  | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | 6 | HỆ THỐNG THUỶ LỢI KÉM…………… | | | | 6 |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | THIÊN TAI/HẠN HÁN/ LŨ LỤT.............. | | | | 7 |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | SÂU BỆNH/SINH VẬT GÂY HẠI............ | | | | 8 |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | THIẾU VỐN/KHÓ TIẾP CẬN VỐN…….. | | | | 9 |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | KHÓ TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP.. | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP CÒN  NHIỀU BẤT CẬP……………………….. | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | |  |
| Thứ nhất | Thứ hai | Thứ ba | | Số lần |  |  | |  | | | Thứ nhất | | Thứ hai | Thứ ba | | Thứ nhất | | Thứ hai | Thứ ba | |

**Mục 5. Kết cấu hạ tầng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xin ông/bà vui lòng cho biết một số thông tin về kết cấu hạ tầng của xã và thôn/ấp có các hộ gia đình được khảo sát | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | Thôn/ấp có các hộ gia đình được khảo sát | | | | | | | | | | | | |
| 1. Có đường ô tô đến UBND xã này không? | 2. Thường mỗi năm ô tô có thể đi trên con đường đó trong bao nhiêu tháng? | 3. Mặt đường này được làm bằng vật liệu gì? |  | 4. Có đường ô tô đến thôn/ấp này không? | | 5. Từ thôn/ấp này đến đường xe ô tô gần nhất là bao xa? | 6. Thường mỗi năm ô tô có thể đi trên con đường đó trong bao nhiêu tháng? | 7. Mặt đường này được làm bằng vật liệu chính gì? | | 8. Đường thủy có là phương tiện giao thông quan trọng đối với thôn/ấp này không? | 9. Có đường thủy đi qua thôn/ấp này không? | 10. Khoảng cách từ thôn/ấp này tới đường vận tải thủy gần nhất? | 11. Có tuyến xe/ràu/thuyền chở khách đi qua thôn/ấp này không? | 12. Khoảng cách từ thôn/ấp này tới điểm đón/trả khách gần nhất? | 13. Số chuyến xe/ tàu/thuyền chở khách của tuyến này hoạt động thường xuyên  như thế nào? | |
| Có.....1 |  | Bê tông xi măng/Bê tông nhựa………….. | 1 | có……....1(>>6) | |  |  | Bê tông xi măng/bê tông nhựa | 1 | CÓ.........1 | CÓ.......1 |  | CÓ...........1 |  |  |  |
| Không.2 |  | Nhựa đường… | 2 | không....2 | |  |  | Nhựa đường thường | 2 | KHÔNG..2 | **>>11** |  | **(>>13)** |  |  |  |
|  |  | Thường........... | 3 |  | |  |  | Sỏi/đá………………. | 3 | **(>>11)** | KHÔNG.2 |  | KHÔNG...2 |  |  |  |
|  |  | Sỏi/đá............. | 4 |  |  |  |  | Đất…………………. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đất................. | 5 |  |  |  |  | Vật liệu khác……… | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vật liệu khác.. | 6 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐƠN VỊ |
| **(>>4)** | SỐ THÁNG |  |  |  | | KM | SỐ THÁNG |  |  |  |  | KM |  | KM | SỐ LẦN | THỜI GIAN |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Mục 5. Kết cấu hạ tầng (tiếp)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thôn/ấp có các hộ gđ được khảo sát | | | | | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |  | | | | | |
| 14. Có phương tiện có động cơ khác không chuyên nghiệp để chở khách thuê từ thôn/ấp này đi nơi khác không? | 15. Đó là phương tiện gì? | | | | | 16. Xã này có điện không | | | 17. Xã này có điện lưới không? | | 18. Xã này có bưu điện văn hóa xã không? | 19. Xã này có nhà văn hóa xã không? | 20. Xã này có trạm truyền thanh xã không? | | | 21. Xã này có công trình thủy lợi nhỏ nào do cấp xã trở xuống không | | | 22. Xã này có chợ xa/liên xã không? | 23. Nguồn nước chủ yếu để ăn uống của đa số dân của xã này trong [MÙA] là nguồn nước nào? | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |  | | | | | |
| CÓ.................1 | Ô tô.................. | | | | 1 | CÓ.............1 | | | CÓ.........1 | | CÓ.........1 | CÓ.........1 | CÓ........1 | | | CÓ.........1 | | | CÓ.........1 | NƯỚC MÁY VÀO NHÀ…………………….. | | | | |  |
| KHÔNG……..2 **(>>16)** | Xe ôm............... | | | | 2 | KHÔNG….2 | | | KHÔNG.2 | | KHÔNG.2 | KHÔNG.2 | KHÔNG.2 | | | KHÔNG.2 | | | KHÔNG.2 | NƯỚC MÀY VÀO SÂN…………………….. | | | | | 1 |
|  | Tàu/ thuyền/ ghe/xuồng máy… | | | | 3 | **(>>18)** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | NƯỚC MÀY VÀO CÁC  KHU LÂN CẬN……………………………… | | | | | 2 |
|  | Khác (ghi rõ\_\_) | | | | 4 |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | NƯỚC MÀY CÔNG CỘNG……………….. | | | | | 3 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | GIẾNG KHOAN…………………………….. | | | | | 4 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | GIẾNG ĐÀO ĐƯỢC BẢO VỆ…………… | | | | | 5 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | GIẾNG ĐÀO KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ….. | | | | | 6 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | NƯỚC SUỐI KHE/MÓ ĐƯỢC BẢO VỆ… | | | | | 7 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | NƯỚC SUỐI KHE/MÓ KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ……………………………………… | | | | | 8 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | NƯỚC MƯA………………………………… | | | | | 9 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | NƯỚC MUA TỪ XE XÌ TÉC TRỞ NƯỚC. | | | | | 10 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | NƯỚC MUA TỪ XE TRỞ NƯỚC THÔ SƠ/THÙNG XÔ……………………………. | | | | | 11 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | NƯỚC BỀ MẶT (SÔNG, SUỐI, ĐẬP, HỒ, AO, KÊNH..)………………………………… | | | | | 12 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | NƯỚC ĐÓNG CHAI, BÌNH……………….. | | | | | 13 |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | NGUỒN NƯỚC KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | 14 |
|  | T1 | T2 | | T3 | |  | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | MÙA KHÔ | | | MÙA MƯA | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |

ĐƠN VỊ THỜI GIAN: GIỜ........2 NGÀY.......3 TUẦN.........4 THÁNG .......5 QUÝ ........6 6 THÁNG........7 NĂM.......8

**Mục 5. Kết cấu hạ tầng (tiếp)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xin ông/bà cho biết một số thông tin về thôn/ấp có các hộ gia đình được khảo sát | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | 24. [....] có nằm trên thôn/ấp không? | 25. Khoảng cách từ thôn/ấp đến […] gần nhất? | 26. Loại phương tiện giao thông phổ biến nhất mà dân trong thôn/ấp đi đến […] là gì? | | 27. Phần lớn đây là phương tiện giao thông chở khách thuê ngoài hay phương tiện tự có của các gia đình trong thôn/ấp? | | 28. Loại phương tiện này hoạt động thường xuyên như thế nào? | | 29. Nếu đi từ thôn/ấp đến [....] bằng loại phương tiện này thì mất bao nhiêu tiền tính cho 1 người lớn? | 30. Thời gian đi từ thôn/ấp đến [....] bằng loại phương tiện này mất bao lâu? | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |
| Có.........1 | nếu < 1 km>>dòng tiếp theo | Ô tô......................... | 1 | Phương tiện thuê ngoài… | 1 |  |  |  |  |  |
| Không...2 |  | Xe máy......................... | 2 | Phương tiện tự có……. | 2 **>>30** | Lần | Đơn vị thời gian |  | TÍNH CHO 1 LƯỢT  THỜI GIAN | |
|  |  | Tàu/thuyền/ghe/xuồng.. | 3 |  | |  |  |  |
|  | Nếu không biết ghi KB >>dòng tiếp theo | Tàu hoả........................ | 4(>>28) |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | P.tiện có động cơ khác. | 5 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe đạp...................... | 6(>>30) |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Đi bộ........................ | 7(>>30) |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_) | 8 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | KM |  | |  | |  |  | NGHÌN ĐỒNG | GIỜ | PHÚT |
| 1. Chợ hàng ngày |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2. Chợ phiên |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3. Chợ bán buôn/đầu mối |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4. Trụ sở UBND xã |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5. Bưu điện |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6. Ngân hàng/chi nhánh ngân hàng |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7. Thị trấn | X |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8. Thủ phủ (UBND) tỉnh/thành phố | X |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9. Thành phố chính (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. HCM) | X |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

ĐƠN VỊ THỜI GIAN: GIỜ........2 NGÀY.......3 TUẦN.........4 THÁNG .......5 QUÝ ........6 6 THÁNG........7 NĂM.......8

**Mục 5. Kết cấu hạ tầng (hết)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xin ông/bà cho biết tất cả các dự án/ công trình hạ tầng ở xã trong vòng 10 năm qua, bắt đầu từ dự án/ công trình gần đây nhất (nếu có nhiều hơn 10 dự án/ công trình thì điều tra viên liệt kê 10 dự án/ công trình lớn nhất) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31. Đó là dự án/ công trình gì?  Chỉ hỏi những dự án/ công trình đã và đang được thự hiện không tính dự án/công trình còn nằm trong kế hoạch |  | 32. Dự án/ công trình này bắt đầu thực hiện vào năm nào? | 33. Dự án/công trình này kết thúc hoặc dự định kết thúc vào năm nào? | 34. Đây là dự án/công trình mới, nâng cấp hay cải tạo? | 35. Ai là người cung cấp tài chính chủ yếu cho dự án/công trình này? | | | 36. Tổng trị giá dự án/ công trình này là bao nhiêu? (bao gồm tiền mặt và trị giá hiện vật) | | 37. Trong đó, xã phải đóng góp cho dự án/ công trình này bao nhiêu (gồm cả đóng góp của các hộ gia đình trong xã)? | | | 38. Có bao nhiêu hộ gia đình trong xã được hưởng lợi từ dự án/ công trình này? | 39. Có bao nhiêu hộ gia đình thôn/ấp có các hộ khảo sát được hưởng lợi từ dự án/công trình này? |
| S | Đường đến huyện hoặc tỉnh...... | 1 |  |  |  | Trung ương................. | | 1 | KHÔNG BIẾT GHI KB | | NẾU KHÔNG CÓ THÌ GHI SỐ 0 | | |  |  |
| ố | Đường nội xã............................ | 2 |  |  |  | Tỉnh/thành phố............. | | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu............................................. | 3 |  |  |  | Huyện.......................... | | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| T | Mở rộng thủy lợi......................... | 4 |  |  |  | Xã............................... | | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Kiên cố hoá kênh mương......... | 5 |  |  |  | Thôn/ấp...................... | | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ứ | Điện......................................... | 6 |  |  |  | Nhà tài trợ khác......... | | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nước sạch.............................. | 7 |  |  |  | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_) | | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| T | Xử lý nước thải, chất thải rắn.... | 8 |  |  |  | thứ nhất | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ự | Trạm y tế.................................. | 9 |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trường học............................. | 10 |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà trẻ/mẫu giáo.................... | 11 |  |  |  |  | | |  |  | TIỀN MẶT | NGÀY CÔNG | |  |  |
|  | Chuyển đổi/mở rộng đất ở..... | 12 |  |  |  |  | | |  |  | VÀ TRỊ GIÁ | SỐ NGÀY | TRỊ GIÁ TỔNG |  |  |
|  | Khai hoang đất canh tác....... | 13 | năm | năm | Mới..............1 |  | | |  | | HIỆN VẬT | CÔNG | SỐ NGÀY CÔNG |  |  |
|  | Trồng rừng.............................. | 14 | (ghi đủ 4 | (ghi đủ 4 | Nâng cấp....2 |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | 15 | chữ số) | chữ số) | Cải tạo........3 | THỨ NHẤT | THỨ HAI | | NGHÌN ĐỒNG | | NGHÌN ĐỒNG | SỐ NGÀY | NGHÌN ĐỒNG | SỐ HỘ | SỐ HỘ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |

**Mục 6. Giáo dục**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phỏng vấn cán bộ xã, ban giám hiệu các trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường mầm non, cán bộ thôn/ấp | | | |
| 1. Xã này có trường tiểu học không? | Có.............1 | 4. Xã này có trường PTCS (cấp I+II) không? | Có.............1 |
|  | Không.......2 |  | Không.......2 |
| 2. Xã này có trường THCS không? | Có.............1 | 5. Xã này có trường Trung học (cấp II+III) không? | Có.............1 |
|  | Không.......2 |  | Không.......2 |
| 3. Xã này có trường THPT không? | Có.............1 | 6. Xã này có trường Phổ thông (cấp I+II+III) không? | Có.............1 |
|  | Không.......2 |  | Không.......2 |
|  |  | 7. Xã này có cơ sở giáo dục thường xuyên không? | Có.............1 |
|  |  |  | Không.......2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Xin hãy liệt kê các trường hoặc điểm trường mà trẻ em ở thôn/ấp này đang học (nếu trường/ điểm trường không nằm trên thôn/ấp thì ghi tên trường/điểm trường gần nhất mà đa số trẻ em của thôn/ấp đang học) | | | | 9. [....] có nằm trên thôn/ ấp này không? | | | 10. Khoảng cách từ thôn/ấp này tới […]? | 11. Trẻ em đi học từ thôn/ ấp này tới [....] chủ yếu bằng phương tiện gì? | | | | 12. Thời gian đi tới [....] bằng phương tiện đó hết bao lâu? | | | |
| *Ghi tối đa 3 trường tiểu học, 2 trường THCS,*  *1 trường THPT và 1 cơ sở giáo dục thường xuyên* | | | | có…….......... | | 1(>>trường/điểm trưởng tiếp theo) |  | Xe máy riêng..... | | 1 | | Tính cho một lượt đi | | | |
|  | | | | Không……… | | 2 |  | Xe đạp.............. | | 2 | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | Đi bộ................. | | 3 | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_) | | 4 | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| TÊN TRƯỜNG HỌC | MÃ TRƯỜNG HỌC | | |  | | | KM |  | |  | | GIỜ | | PHÚT | |
| 1 |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 2 |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 3 |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| **MÃ TRƯỜNG HỌC** | |  |  | | **ĐỘI TRƯỞNG** | | | |  | |  | |  | |  |
| TIỂU HỌC....................................... | | 10,11,12 |  | | TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẦU TIÊN GHI MÃ HIỆU 10, THƯ HAI MÃ HIỆU 11, v.v. | | | | | | | |  | |  |
| THCS………................................... | | 20,21 |  | | TRƯỜNG THCS ĐẦU TIÊN GHI MÃ 20, THƯ HAI GHI MÃ 21, v.v | | | | | | | |  | |  |
| THPT………............................... | | 30 |  | | TRƯỜNG THPT MÃ HIỆU 30 | | | | | |  | |  | |  |
| PTCS (CẤP I+II)......................... | | 40, 41, 42 |  | | TRƯỜNG PTCS ĐẦU TIÊN GHI MÃ HIỆU 40, THỨ HAI MÃ HIỆU 41, V.V. | | | | | | | | | |  |
| TRUNG HỌC (CẤP II+III)…....... | | 50, 51 |  | | TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẦU TIÊN GHI MÃ HIỆU 50, THỨ HAI MÃ HIỆU 51 | | | | | | | | | |  |
| PHỔ THÔNG (CẤP I+II+III)…..... | | 60, 61, 62 |  | | TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐẦU TIÊN GHI MÃ HIỆU 60, THỨ HAI MÃ HIỆU 61, V.V. | | | | | | | | | | |
| CƠ SỞ GD THƯỜNG XUYÊN…. | | 70 |  | | CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN MÃ HIỆU 70 v.v | | | | | |  | |  | |  |

**Mục 6. Giáo dục (tiếp)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấp học | 13. Năm 2021, trong xã này có trẻ em bỏ học hoặc không đi học cấp […] không? | | 14. Tại sao số trẻ em này bỏ học hoặc không đi học cấp […]? | | | |  | 15. Những khó khăn/trở ngại chủ yếu đối với giáo dục […] trong xã hiện nay là gì? | | | | |
| Có….. | 1 | Trường học quá xa…………………… | | | | 1 | Điều kiện vật chất nghèo nàn…….. | | | | 1 |
| Không… | 2 **(>>15)** | Kinh tế khó khăn/chi phí quá đắt…… | | | | 2 | Không được cung cấp đủ các phương tiện cần thiết……………… | | | | 2 |
|  |  | Trẻ em bệnh tật, ốm đau…………… | | | | 3 | Mức sống của giáo viên quá thấp … | | | | 3 |
|  | | Trẻ em kh.có kh.năng học/ không thích đi học… | | | | 4 | Ngân sách của trường hạn hẹp…… | | | | 4 |
|  | | Trường quá đông/không đủ chỗ………………… | | | | 5 | Không có đủ chỗ học/bàn ghế…….. | | | | 5 |
|  | | Bố mẹ không quan tâm đến học hành của  con cái…………………………….. | | | | 6 | Chất lượng giáo viên quá thấp……. | | | | 6 |
|  | | Trẻ em phải đi làm……………………. | | | | 7 | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | 7 |
|  | | Bị ngôn ngữ cản trở…………………… | | | | 8 | Không biết…………………………… | | | | 8 |
|  | | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | 9 |  | | | |  |
|  | | Thứ nhất | Thứ hai | | Thứ ba | | Thứ nhất | | Thứ hai | Thứ ba | |
| 1. Tiểu học (Cấp I) |  | |  | |  | | |  |  | | | |
| 2. Trung học cơ sở (Cấp II) |  | |  | |  | | |  |  | | | |
| 3. Trung học phổ thông (Cấp III) |  | |  | |  | | |  |  | | | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | | | |
| 16. Trong 10 năm qua chương  trình xoá mù chữ có được triển  khai ở xã này không? | 17. Chương trình được bắt đầu triển khai từ năm nào? | | 18. Năm 2021 có được triển khai ở xã này không? | | 19. Năm 2021 có bao nhiêu người được tham gia chương trình xóa nạn mù chữ? | | | 20. Trong đó có bao nhiêu nữ? | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |
| Có……………….…1 | Năm | | Có……………1 | |  | | |  | | | | |
| Không……………2 (>>21) | (đủ 4 chữ số) | | Không….....2 (>>21) | | Số người | | | Số người | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |

**Mục 6. Giáo dục (tiếp)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xin ông/bà cho biết một số thông tin về nhà/ nhóm trẻ và trường/ lớp mẫu giáo của xã và thôn/ấp có các hộ gia đình được khảo sát | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THÔN/ẤP CÓ CÁC HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC KHẢO SÁT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Trong xã này có nhà/nhóm trẻ không? | 22. Trong thôn/ấp này có nhà/nhóm trẻ không | 23. Nhà/ nhóm trẻ này có bao nhiêu cháu? | 24. Bình quân 1 cháu phải đóng góp bao nhiêu tiền 1 tháng? | | | | | 25. Nhà/nhóm trẻ tổ chức trông trẻ 2 buổi (sáng và chiều) hay một buổi 1 ngày? | | 26. Trong xã này có trường/lớp mẫu giáo không? | | 27. Trong thôn/ấp này có trường/lớp mẫu giáo không? | 28. Trường/ lớp mẫu giáo này có bao nhiêu cháu? | 29. Bình quân 1 cháu phải đóng góp bao nhiêu tiền 1 tháng? | | | 30. Trường/lớp mẫu giáo tổ chức trông trẻ 2 buổi (sáng và chiều) hay một buổi 1 ngày? | |
| Có…….1 | Có…….1 |  | a. Tiền ăn (nếu có) | b. Tiền học phí và đóng trái tuyến | | c. Đóng góp khác | | HAI BUỔI....1 | | Có…….1 | | Có…….1 |  | a. Tiền ăn (nếu có) | b. Tiền học phí và đóng trái tuyến | c. Đóng góp khác | HAI BUỔI....1 | |
| Không..2 | Không..2 |  |  |  | |  | | MỘT BUỔI..2 | | Không..2 | | Không..2 |  |  |  |  | MỘT BUỔI..2 | |
| **(>>26)** | **(>>26)** | Số Cháu | Nghìn đồng | Nghìn đồng | | Nghìn đồng | |  | | **(>> 31)** | | **(>> 31)** |  | Nghìn đồng | Nghìn đồng | Nghìn đồng |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Mục 6. Giáo dục (hết)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại trường | 31. Xã này có các loại trường [...] không?  ĐTV KIỂM TRA CÁC CÂU TỪ 1 ĐẾN 6, CÂU 21 & 26 | 32. Nguồn nước chính được sử dụng trong trường [...] là gì? | | 33. Nhà trường có dùng hệ thống lọc hoặc hoá chất sát trùng trước khi sử dụng không? | | 34. Loại hố xí/ nhà tiêu nào được sử dụng trong trường [...] của xã? | |
| Có.............................1 | Nước máy vào nhà……………….. | 1 | CÓ................................... | 1 | TỰ HOẠI, THẤM DỘI NƯỚC XẢ RA HỆ THỐNG CỐNG ………….. | 1 |
| Không.......................2 | Nước máy vào sân…….…………. | 2 | KHÔNG .......................... | 2 | XẢ RA BỂ TỰ HOẠI…………….. | 2 |
|  | Nước máy vào các khu lân cận… | 3 | KHÔNG ÁP DỤNG.......... | 3 | XẢ RA HỐ CHỨA PHÂN………. | 3 |
|  | Nước máy công cộng…………… | 4 | KHÔNG BIẾT.................. | 9 | XẢ RA HỆ THỐNG NƯỚC LỘ THIÊN……………………………. | 4 |
|  | Giếng khoan …………………….. | 5 |  |  | KHÔNG BIẾT XẢ RA ĐÂU…….. | 5 |
|  | Giếng đào được bảo vệ…………. | 6 |  |  | HỐ XÍ ĐÀO CẢI TIẾN CÓ ỐNG  THÔNG HƠI……………………. | 6 |
|  | Giếng đào không được bảo vệ … | 7 |  |  | HỐ XÍ ĐÀO CÓ BỆ NGỒI……. | 7 |
|  | Nước suối/khe/mó được bảo vệ… | 8 |  |  | HỐ XÍ ĐÀO KHÔNG CÓ BỆ NGỒI/LỘ THIÊN………………. | 8 |
|  | Nước suối/khe/mó không được bảo vệ… | 9 |  |  | HỐ XÍ Ủ PHÂN TRỘN………… | 9 |
|  | Nước mưa…………………… | 10 |  | | THÙNG/ BỒ/ CHẬU………….. | 10 |
|  | Nước mua từ xe xìtéc chở nước. | 11 |  | | CÂU CÁ………………………… | 11 |
|  | Nước mua từ xe chở nước thô sơ/ thùng xô………………………. | 12 |  | | KHÔNG CÓ HỐ XÍ…………….. | 12 |
|  | Nước bề mặt (sông, suối, đập, hồ, ao, kênh..)………………………… | 13 |  | | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | 13 |
|  | Nước đóng chai, bình…………… | 14 |  |  |  |  |
|  | Nguồn nước khác (Ghi rõ\_\_\_\_\_\_) | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Mầm non/mẫu giáo |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiểu học |  |  |  |  |  |  |  |
| THCS |  |  |  |  |  |  |  |
| Phổ thông cơ sở (cấp I+II) |  |  |  |  |  |  |  |
| THPT |  |  |  |  |  |  |  |
| Trung học (cấp II+III) |  |  |  |  |  |  |  |
| Phổ thông (cấp I+II+III) |  |  |  |  |  |  |  |

**Mục 7. Y tế**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Những bệnh tật đáng quan tâm đối với y tế của xã này trong 12 tháng qua là bệnh gì? | | | 2. Trong 12 tháng qua, có người nào trong xã có nhu cầu khám chữa bệnh nhưng không sử dụng dịch vụ của trạm y tế xã không? | | 3. Vì những lý do gì mà những người này không đến trạm y tế xã? | | | | 4. Những khó khăn chủ yếu của trạm y tế xã này hiện nay là gì? | | | | 5. Phần lớn phụ nữ trong xã này sinh con tại nhà hay tại cơ sở y tế nào? | |
|  | | | Có………………….. | 1 |  | | | | THIẾU PHƯƠNG TIỆN......................... | | | 1 | TẠI NHÀ........ | 1 |
|  | |  | Không……………… | 2 >>4 | Chi phí dịch vụ quá cao.................... | | | 1 | THIẾU THUỐC...................................... | | | 2 | BỆNH VIỆN/TRẠM Y TẾ | 2 |
|  |  |  | Không có trạm y tế… | 3>>5 | Cơ sở y tế không bảo đảm vệ sinh... | | | 2 | THIẾU CÁN BỘ Y TẾ........................... | | | 3 | NƠI KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_) | 3 |
|  |  |  |  | | Thiếu cán bộ y tế............................. | | | 3 | KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ THẤP.................................................... | | | 4 |  |  |
|  |  |  |  | | Cán bộ y tế không đủ trình độ.......... | | | 4 | KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN NÂNG CAO  TRÌNH ĐỘ………………………………. | | | 5 |  |  |
|  |  |  |  | | Thuốc, trang thiết bị không tốt/không có sẵn…………………….. | | | 5 | CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ............... | | | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Dịch vụ tư thuận tiện hơn................ | | | 6 | CƠ SỞ Y TẾ KHÔNG ĐẢM BẢO VỆ SINH........................................................ | | | 7 |  |  |
| Mã bệnh (liệt kê theo thứ tự quan trọng) | | |  |  | Dịch vụ khác của nhà nước tốt hơn…………………………………… | | | 7 | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Trạm y tế xã quá xa......................... | | | 8 |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | 9 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |
| thứ nhất | thứ hai | thứ ba |  |  | thứ nhất | thứ hai | thứ ba | | thứ nhất | thứ hai | thứ ba | |  | |

**BẢNG MÃ BỆNH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SỐT RÉT...................................... | 1 | DẠI................................................................................... | 10 |
| PHONG (HỦI)............................... | 2 | CHẤN THƯƠNG/ TAI NẠN............................................. | 11 |
| BƯỚU CỔ..................................... | 3 | HIV/AIDS......................................................................... | 12 |
| LAO PHỔI....................................... | 4 | BỆNH VỀ HUYẾT ÁP..................................................... | 13 |
| BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP KHÁC...... | 5 | BỆNH VỀ TIM MẠCH..................................................... | 14 |
| SỐT XUẤT HUYẾT.......................... | 6 | BỆNH VỀ THẦN KINH................................................... | 15 |
| BỆNH TRẺ EM (BẠCH HẦU, HO GÀ, SỞI, BẠI LIỆT, UỐN VAN, VIÊM MÀNG NÃO NHẬT BẢN) | 7 | BỆNH KHÁC................................................................. | 16 |
| BỆNH ĐƯỜNG RUỘT (LỴ, THƯƠNG HÀN, ỈA CHẢY, V.V.)…………………………………………… | 8 | KHÔNG CÓ BỆNH TẬT………………………………….. | 17 |
| SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM……………………….. | 9 |  |  |

**Mục 7. Y tế (tiếp)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Xã này có [..] không? | | | | | 7. Khoảng cách từ xã này tới [..] gần nhất mà nhân dân xã này thường đến là bao nhiêu? | | 8. Thời gian đi tới đó bằng phương tiện mà dân trong xã thường dùng hết bao lâu? | | | 9. Phương tiện mà dân trong xã thường dùng là gì? | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | Ô TÔ....................................... | 1 |
|  | có................... | 1 (>> cơ sở/ người tiếp) | | | Không biết ghi KB | | Tính cho một lượt đi | | | XE MÁY.................................. | 2 |
|  | không............... | 2 |  |  |  |  | Không biết ghi KB | | | TÀU/THUYỀN/GHE/XUỒNG.. | 3 |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | XE ĐẠP.................................. | 4 |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | ĐI BỘ..................................... | 5 |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | 6 |
|  | | | | | KM |  | GIỜ | | PHÚT |  |  |
| 1. Trạm y tế xã | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Phòng khám đa khoa khu vực | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Bệnh viện/trung tâm y tế huyện | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Bệnh viện tỉnh | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Các loại bệnh viện khác (bệnh viện tư nhân, bệnh viện ngành, bệnh viện TW...) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Bác sỹ tư | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Y sỹ tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Y tá tư nhân | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Cửa hàng dược phẩm nhà nước | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Cửa hàng dược phẩm tư nhân | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Người bán hàng thuốc rong | | |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 12. Nữ hộ sinh tư nhân/Bà đỡ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Hiệu thuốc đông y | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Người cung cấp dịch vụ y tế khác | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Mục 7. Y tế (hết)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Xã có trạm y tế không?    ĐTV KIỂM TRA CÂU 6 | | 11. Trạm y tế xã có đạt chuẩn quốc gia không? | | 12. Nguồn nước chính nào được sử dụng trong trạm y tế xã? | | | 13. Trạm y tế xã có dựng hệ thống lọc hoặc hoá chất sát trùng trước khi sử dụng không? | |
| Có................................... | 1 | Có.......................... | 1 | Nước máy vào nhà………………………………………. | 1 | Có....................................... | | 1 |
| Không…………………… | 2 | Không…………….. | 2 | Nước máy vào sân…….………………………………… | 2 | Không……………………… | | 2 |
| **(>> MỤC 8)** |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | Nước máy vào các khu lân cận……………………….. | 3 |  | |  |
|  |  |  |  | Nước máy công cộng………………………………….. | 4 |  | |  |
|  |  |  |  | Giếng khoan …………………………………………… | 5 |  | |  |
|  |  |  |  | Giếng đào được bảo vệ………………………………. | 6 |  | |  |
|  |  |  |  | Giếng đào không được bảo vệ ……………………… | 7 |  | |  |
|  |  |  |  | Nước suối/khe/mó được bảo vệ……………………. | 8 |  | |  |
|  |  |  |  | Nước suối/khe/mó không được bảo vệ……………. | 9 |  | |  |
|  |  |  |  | Nước mưa……………………………………………. | 10 |  | |  |
|  |  |  |  | Nước mua từ xe xìtéc chở nước…………………. | 11 |  | |  |
|  |  |  |  | Nước mua từ xe chở nước thô sơ/ thùng xô……. | 12 |  | |  |
|  |  |  |  | Nước bề mặt (sông, suối, đập, hồ, ao, kênh……) | 13 |  | |  |
|  |  |  |  | Nước đóng chai, bình…………………………….. | 14 |  | |  |
|  |  |  |  | Nguồn nước khác (Ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | 15 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Loại hố xí/ nhà tiêu nào được sử dụng trong trạm y tế xã? | | | 15. Trạm y tế xã có phân loại rác thải y tế không? | | | 16. Trạm y tế xã xử lý rác thải y tế như thế nào? | | |
| TỰ HOẠI, THẤM DỘI NƯỚC XẢ RA HỆ THỐNG CỐNG.. | 1 | Có.......................... | | 1 | CÓ NGƯỜI ĐẾN LẤY ĐI................................................ | | 1 |
| TỰ HOẠI, THẤM DỘI NƯỚC XẢ RA BỂ TỰ HOẠI………. | 2 | Không…………….. | | 2 | ĐỐT.............................................................................. | | 2 |
| TỰ HOẠI, THẤM DỘI NƯỚC XẢ RA HỐ CHỨA PHÂN… | 3 |  | |  | CHÔN LẤP.................................................................... | | 3 |
| TỰ HOẠI, THẤM DỘI NƯỚC XẢ RA HỆ THỐNG NƯỚC LỘ THIÊN…………………………………………………….. | 4 |  | |  | VỨT VÀO BÃI RÁC...................................................... | | 4 |
| TỰ HOẠI, THẤM DỘI NƯỚC KHÔNG BIẾT XẢ RA ĐÂU… | 5 |  | |  | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | 5 |
| HỐ XÍ ĐÀO CẢI TIẾN CÓ ỐNG THÔNG HƠI……………… | 6 |  | |  |  | |  |
| HỐ XÍ ĐÀO CÓ BỆ NGỒI…………………………………….. | 7 |  | |  |  | |  |
| HỐ XÍ ĐÀO KHÔNG CÓ BỆ NGỒI/LỘ THIÊN…………….. | 8 |  | |  |  | |  |
| HỐ XÍ Ủ PHÂN TRỘN………………………………………… |  |  | |  |  | |  |
| THÙNG/ BỒ/ CHẬU…………………………………………… | 9 |  | |  |  | |  |
| CÂU CÁ………………………………………………………… | 10 |  | |  |  | |  |
| KHÔNG CÓ HỐ XÍ……………………………………………. | 11 |  | |  |  | |  |
| KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | 12 |  | |  |  | |  |

**Mục 8. Trật tự công cộng và các vấn đề xã hội, môi trường**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Những vấn đề xã hội nổi cộm nhất trên địa bàn của xã hiện nay là vấn đề gì?   Liệt kê theo thứ tự quan trọng | | | | 2. Hiện nay xã có bao nhiêu người nghiện ma tuý đã được phát hiện? | | | | | | 3. Trong đó có bao nhiêu trẻ em dưới 16 tuổi? | | | | | 4. Năm 2021 có bao nhiêu người được cai nghiện/ phục hồi (tự nguyện hoặc bắt buộc) tại các trung tâm hoặc tại cộng đồng? | | | | | | 5. Năm 2021 có bao nhiêu vụ mại dâm được phát hiện trên địa bàn xã? | | | 6. Trên địa bàn xã có bao nhiêu gái mại dâm có hồ sơ quản lý? | | 7. Trên địa bàn có bao nhiêu gái mại dâm hát hiện mới trong năm 2021? | 8. Năm 2021, xã có bao nhiêu người được hưởng chế độ trợ cấp XH thường xuyên? | | |
|  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  |  | | |
| Không có vấn đề xã hội gì……… | | | 0 |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |
| Tệ nạn ma túy………………...… | | | 1 |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Tệ nạn mại dâm………………… | | | 2 |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Tệ nạn cờ bạc…………………… | | | 3 |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Rượu chè ……………………….. | | | 4 |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Trộm cắp………...……………… | | | 5 |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Mê tín dị đoan…….……………. | | | 6 |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| xung đột/mất đoàn kết………… | | | 7 |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Thất nghiệp/thiếu việc làm……. | | | 8 |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | 9 |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| thứ nhất | thứ hai | thứ ba | | Số người | | | | | | Số người | | | | | Số người | | | | | | SỐ VỤ | | | SỐ NGƯỜI | | SỐ NGƯỜI | SỐ NGƯỜI | | |
| 9. Những vấn đề nổi cộm về môi trường của xã là gì? | | | | | | 10. Nguyên nhân gây ô nhiễm?     Liệt kê theo thứ tự quan trọng | | | | | | | | | | | | 11. Xã có hợp tác xã/ tổ/ đội thu gom rác thải không? | | | | 12. Hình thức xử lý rác thải chính tại bãi rác tập trung ở xã là gì? | | | | | | | |
|  | | | | |  | CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP.................... | | | | | | | | | | 1 |  | CÓ....... | | 1 | | XÃ KHÔNG CÓ BÃI RÁC TẬP TRUNG..................... | | | | | | 0 | |
| không có vấn đề về môi trường.... | | | | | 0 (>> 11) | CHẤT THẢI LÀNG NGHỀ......................... | | | | | | | | | | 2 |  | KHÔNG.. | | 2 | | CHÔN LẤP................................................................. | | | | | | 1 | |
| Ô nhiễm nguồn nước..................... | | | | | 1 | RÁC THẢI.................................................. | | | | | | | | | | 3 |  |  | | | | ĐỐT............................................................................. | | | | | | 2 | |
| Ô nhiễm không khí........................ | | | | | 2 | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | 4 |  |  | | | | KHÔNG XỬ LÝ/ KHÔNG CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC.... | | | | | | 3 | |
| Cả 2 loại ô nhiễm trên................... | | | | | 3 |  |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  | | CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC.............................................. | | | | | | 4 | |
| Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | 4 | thứ nhất | | thứ hai | | | | | thứ ba | | | | |  | |  | | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | 5 | |







**Mục 9. Tín dụng và tiết kiệm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Những hình thức mà dân cư trong xã này tiết kiệm là gì? | | | | | | 2.Có nơinào trong tỉnh/Tp mà dân cư trong xã có thể gửi tiền tiết kiệm không? | | 3.Xin hãy liệt kê 3 nơi trong tỉnh/Tp mà dân cư trong xã có thể đến gửi tiền tiết kiệm? | 4.[…] thuộc loại hình nào? | | | | 5.Những hình thức tiết kiệm mà […] đưa ra? | | | 6. Khoảng cách từ xã đến […] là bao xa? | | 7. […] có cho dân trong xã vay tiền không? |
| MUA VÀNG VÀ ĐÁ QUÝ........... | | | | | 1 | Có…………1 |  | | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC.. | | 1 | | MỞ TÀI KHOẢN… | | 1 | |  |  |
| MUA ĐẤT.................................. | | | | | 2 | Không…….2 |  | | NGÂN HÀNG TƯ NHÂN..... | | 2 | | SỔ TIẾT KIỆM….. | | 2 | |  |  |
| MUA SÚC VẬT.......................... | | | | | 3 | **>>8** |  | | CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.. | | 3 | | TÀI KHOẢN VÃNG LAI… | | 3 | |  |  |
| ĐẦU TƯ NHÀ CỬA/KIẾN TRÚC. | | | | | 4 |  |  | | CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG.... | | 4 | | TRÁI PHIẾU | | 4 | |  |  |
| MUA THIẾT BỊ SẢN XUẤT…. | | | | | 5 |  |  | | CÁ NHÂN.................... | | 5 | | CHUYỂN KHOẢN | | 5 | |  |  |
| GỬI TIỀN MẶT……… | | | | | 6 |  |  | | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_) | | 6 | | KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_) | | 6 | |  |  |
| MỞ TÀI KHOẢN........................ | | | | | 7 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| SỔ TIẾT KIỆM……………........ | | | | | 8 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| TÀI KHOẢN VÃNG LAI............ | | | | | 9 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| MUA TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU... | | | | | 10 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| GÓP HỌ (HỤI)…………………… | | | | | 11 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| KHÁC (GHI RÕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | 12 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |

**Mục 9. Tín dụng và tiết kiệm (tiếp)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** Dân cư trong xã vay tiền từ […] không? | | | | | **9.** Dân cư trong xã sử dụng tiền vay được từ […] để làm gì? | | | | **10.** Chủ yếu dùng cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh nào? | | | | | | **11.** Khoảng cách từ xã đến [..] xã là bao xa? | | | |
|  |  |  |  |  | Đầu tư cơ bản………… | | | 1 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản… | | | | | 1 |  | | | |
|  |  |  |  |  | Vốn lưu động................. | | | 2 | Ngành nghề SXKD dịch vụ khác.. | | | | | 2 |  | | | |
|  |  |  |  |  | Nhà ở…......................... | | | 3 (>>11) |  | | | | |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | Đất ở.............................. | | | 4 (>>11) |  | | | | |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | Đồ dùng lâu bền…......... | | | 5 (>>11) |  | | | | |  |  | | | |
|  |  |  |  | Đánh dấu x nếu có | Giáo dục........................ | | | 6 (>>11) |  | | | | |  |  | | | |
|  |  |  |  | X | Y tế................................... | | | 7 (>>11) |  | | | | | |  | | | |
| Hỏi câu 8 cho các loại hình cho vây trước khi chuyển sang câu 9 | | |  |  | Tiêu dùng chung.............. | | | 8 (>>11) |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | 9 (>>11) |  | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | Thứ nhất | Thứ hai | Thứ ba | |  | | | | | |  | | | |
| 1. Ngân hàng thương mại Nhà nước | | | |  |  | | | | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 2. Ngân hàng tư nhân | | |  |  |  | | | | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 3. Các tổ chức tín dụng | | |  |  |  | | | | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 4. Các tổ chức chính trị-xã hội | | |  |  |  | | | | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 5. Các nhóm cộng đồng | | |  |  |  | | | | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 6. Ng­ười cho vay cá thể | | |  |  |  | | | | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 7. T­ư thương hoặc người cung cấp đầu vào | | | |  |  | | | | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 8. Họ hàng và bạn bè | | |  |  |  | | | | |  |  |  |  | | |  |  | X |
| 9. Khác (ghi rõ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | |  |  | | | | |  |  |  |  | | |  |  | X |