**PHỤ LỤC III**

*(Ban hành kèm theo TT số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……. -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC HỘ THAM GIA  
DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN)…………………………………**

Đối tượng bố trí, ổn định dân cư (\*): ........................................... Hình thức (tập trung, xen ghép, ổn định tại chỗ):…….

Nơi đi:................Thôn (bản).......... xã………., huyện............………… tỉnh........................................................;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ tự hộ** | **Họ và tên (từng người trong hộ)** | **Năm sinh** | | **Quan hệ với chủ hộ** | **Số Khẩu (của hộ)** | **Số lao động  (của hộ)** | **Trình độ Văn hoá** | **Nghề nghiệp** | **Số sổ hộ khẩu hoặc số Chứng minh thư nhân dân  (chủ hộ)** | **Ghi chú** |
| **Nam** | **Nữ** |
| **1** | **1.1.** |  |  | **Chủ hộ** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **2.1.** |  |  | **Chủ hộ** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ngày....... tháng........ năm ...... **ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ** *(Ký tên và đóng dấu)* | Ngày....... tháng........ năm .... **ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN** *(Ký tên và đóng dấu)* |

***Ghi chú:*** *(\*) đối tượng: thiên tai, biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, dân cư trú trong rừng đặc dụng.*