**Biểu mẫu 2**

**Hội Nông dân tỉnh (thành phố)** …………………………..

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2018,**

**KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | | **Kết quả Năm 2018** | **Tổng số (tính đến 31/12/2018)** | **Kế hoạch phát triển năm 2019** |
| **(1)** | **(2)** | | **(3 )** | **(4)** | **(5)** |
| **I** | **Tổng số Tổ hợp tác do Hội Nông dân tư vấn, hướng dẫn xây dựng** | |  |  |  |
| - | *Lĩnh vực trồng trọt* | |  |  |  |
| - | *Lĩnh vực Chăn nuôi* | |  |  |  |
| - | *Lĩnh vực Thủy sản* | |  |  |  |
| - | *Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tổng hợp* | |  |  |  |
| - | *Lĩnh vực khác* | |  |  |  |
| **II** | **Tổng số HTX do Hội Nông dân tư vấn, vận động, hướng dẫn thành lập.** | |  |  |  |
| - | *Lĩnh vực trồng trọt* | |  |  |  |
| - | *Lĩnh vực Chăn nuôi* | |  |  |  |
| - | *Lĩnh vực Thủy sản* | |  |  |  |
| - | *Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tổng hợp* | |  |  |  |
| - | *Lĩnh vực khác* | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

**Ghi chú**:

*- Cột (3) chỉ tính số THT, HTX do Hội Nông dân tư vấn, hướng dẫn xây dựng trong năm 2018*

*- Cột (4) Tính tổng số THT, HTX do Hội Nông dân tư vấn, hướng dẫn xây dựng từ trước đến ngày 31/12/2018*