**Phụ lục I:**

**Tổng hợpsố tiền chi trả giảm phát thải khí nhà kính (ERPA) cho chủ rừng tổ chức**

 **trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023**

*(Kèm theo Công văn số: /BQLQ-QLBVR ngày tháng năm 2023 của Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng*

*và Phòng, chống thiên tai)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đối tượng hưởng lợi** | **Số tiền được chi trả** *(đồng)* | **Ghi chú** |
|  | **Cộng** | **22.282.781.000**  |  |
| 1 | Ban QLRPH Lang Chánh | 1.090.728.000 |  |
| 2 | Ban QLRPH Mường Lát | 335.008.000 |  |
| 3 | Ban QLRPH Nghi Sơn | 97.518.000 |  |
| 4 | Ban QLRPH Như Thanh | 741.675.000 |  |
| 5 | Ban QLRPH Quan Sơn | 1.956.072.000 |  |
| 6 | Ban QLRPH Sông Chàng | 1.014.419.000 |  |
| 7 | Ban QLRPH Thạch Thành | 444.893.000 |  |
| 8 | Ban QLRPH Thường Xuân | 1.161.019.000 |  |
| 9 | Cty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc | 122.266.000 |  |
| 10 | Cty Chăn nuôi RTD | 2.277.000 |  |
| 11 | Cty Chăn nuôi TIGER | 2.056.000 |  |
| 12 | Cty Lâm nghiệp Lang Chánh | 74.675.000 |  |
| 13 | Nông trường Bãi Trành (Công ty TNHH Bãi Trành) | 32.597.000 |  |
| 14 | Đồn Biên phòng Bát Mọt | 248.154.000 |  |
| 15 | Đồn biên phòng Hiền Kiệt | 109.366.000 |  |
| 16 | Đồn biên phòng Mường Mìn | 369.417.000 |  |
| 17 | Đồn biên phòng CKQT Na Mèo | 536.486.000 |  |
| 18 | Đồn biên phòng Pù Nhi | 321.802.000 |  |
| 19 | Đồn biên phòng Quang Chiểu | 722.180.000 |  |
| 20 | Đồn biên phòng Tam Chung | 129.346.000 |  |
| 21 | Đồn biên phòng Tam Thanh | 700.253.000 |  |
| 22 | Đồn biên phòng Tén Tằn | 505.099.000 |  |
| 23 | Đồn biên phòng Trung Lý | 149.940.000 |  |
| 24 | Đồn biên phòng Yên Khương | 244.120.000 |  |
| 25 | Kho K822 | 10.564.000 |  |
| 26 | Kho K826 | 1.187.000 |  |
| 27 | Tiểu Đoàn hỗn hợp Đảo Mê | 38.703.000 |  |
| 28 | Sư Đoàn 390 | 5.036.000 |  |
| 29 | Khu Bảo tồn loài Nam Động | 75.045.000 |  |
| 30 | Khu BTTN Pù Hu | 3.397.132.000 |  |
| 31 | Khu BTTN Pù Luông | 2.170.591.000 |  |
| 32 | Khu BTTN Xuân Liên | 3.112.785.000 |  |
| 33 | Nông trường Thạch Quảng | 22.908.000 |  |
| 34 | Nông trường Vân Du | 24.866.000 |  |
| 35 | Trại giam Thanh Lâm | 223.742.000 |  |
| 36 | Trường bắn 923 | 95.813.000 |  |
| 37 | Cty CP Ngôi Sao Chí Linh | 29.980.000 |  |
| 38 | VQG Bến En | 1.400.989.000 |  |
| 39 | VQG Cúc Phương | 562.074.000 |  |

**Phụ lục II:**

**Tổng hợpsố tiền chi trả giảm phát thải khí nhà kính (ERPA) cho UBND cấp xã**

 **trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023**

*(Kèm theo Công văn số: /BQLQ-QLBVR ngày tháng năm 2023 của Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng*

*và Phòng, chống thiên tai)*

| **STT** | **Đối tượng hưởng lợi** | **Số tiền được chi trả** *(đồng)* | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cộng** | **1.116.484.000** |  |
| **1** | **Huyện Thường Xuân** | **173.898.000** |  |
| 1.1 | Xã Lương Sơn | 45.309.000 |  |
| 1.2 | Xã Vạn Xuân | 37.521.000 |  |
| 1.3 | Xã Luận Khê | 29.721.000 |  |
| 1.4 | Xã Ngọc Phụng | 26.389.000 |  |
| 1.5 | Xã Xuân Chinh | 2.899.000 |  |
| 1.6 | Xã Yên Nhân | 1.107.000 |  |
| 1.7 | Xã Xuân Lẹ | 30.951.000 |  |
| **2** | **Huyện Yên Định** | **5.501.000** |  |
| 2.1 | Xã Yên Lâm | 5.501.000 |  |
| **3** | **Huyện Thọ Xuân** | **2.060.000** |  |
| 3.1 | Xã Thọ Lâm | 1.880.000 |  |
| 3.2 | Xã Thọ Xương | 180.000 |  |
| **4** | **Huyện Cẩm Thủy** | **36.789.000** |  |
| 4.1 | Xã Cẩm Thành | 6.233.000 |  |
| 4.2 | Xã Cẩm Ngọc | 1.562.000 |  |
| 4.3 | Xã Cẩm Vân | 704.000 |  |
| 4.4 | Xã Cẩm Liên | 25.180.000 |  |
| 4.5 | Xã Cẩm Tâm | 3.110.000 |  |
| **5** | **Huyện Hà Trung** | **4.454.000** |  |
| 5.1 | Xã Hà Long | 4.454.000 |  |
| **6** | **Huyện Lang Chánh** | **112.152.000** |  |
| 6.1 | Thị trấn Lang Chánh | 3.874.000 |  |
| 6.2 | Xã Đồng Lương | 30.185.000 |  |
| 6.3 | Xã Tân Phúc | 9.369.000 |  |
| 6.4 | Xã Trí Nang | 10.749.000 |  |
| 6.5 | Xã Giao Thiện | 180.000 |  |
| 6.6 | Xã Tam Văn | 1.651.000 |  |
| 6.7 | Xã Lâm Phú | 592.000 |  |
| 6.8 | Xã Yên Khương | 52.953.000 |  |
| 6.9 | Xã Yên Thắng | 2.600.000 |  |
| **7** | **Huyện Ngọc Lặc** | **164.054.000** |  |
| 7.1 | Xã Thúy Sơn | 610.000 |  |
| 7.2 | Xã Cao Thịnh | 2.557.000 |  |
| 7.3 | Xã Lộc Thịnh | 17.608.000 |  |
| 7.4 | Xã Mỹ Tân | 3.187.000 |  |
| 7.5 | Xã Ngọc Sơn | 2.056.000 |  |
| 7.6 | Xã Phúc Thịnh | 5.533.000 |  |
| 7.7 | Xã Phùng Minh | 5.852.000 |  |
| 7.8 | Xã Thạch Lập | 126.003.000 |  |
| 7.9 | Xã Minh Tiến | 648.000 |  |
| **8** | **Huyện Như Thanh** | **206.296.000** |  |
| 8.1 | TT Bến Sung | 17.942.000 |  |
| 8.2 | Xã Hải Long | 20.576.000 |  |
| 8.3 | Xã Mậu Lâm | 19.824.000 |  |
| 8.4 | Xã Thanh Kỳ | 44.959.000 |  |
| 8.5 | Xã Xuân Khang | 34.753.000 |  |
| 8.6 | Xã Xuân Thái | 68.242.000 |  |
| **9** | **Huyện Như Xuân** | **202.323.000** |  |
| 9.1 | Xã Thanh Hoà | 21.198.000 |  |
| 9.2 | Xã Thanh Lâm | 93.120.000 |  |
| 9.3 | Xã Thanh Phong | 16.201.000 |  |
| 9.4 | Xã Thanh Sơn | 23.996.000 |  |
| 9.5 | Xã Thanh Xuân | 5.856.000 |  |
| 9.6 | Xã Xuân Hoà | 41.953.000 |  |
| **10** | **Huyện Quan Hóa** | **9.330.000** |  |
| 10.1 | Thị trấn Hồi Xuân | 6.885.000 |  |
| 10.2 | Xã Phú Xuân | 1.079.000 |  |
| 10.3 | Xã Nam Tiến | 1.366.000 |  |
| **11** | **Huyện Quan Sơn** | **66.935.000** |  |
| 11.1 | Xã Tam Lư | 66.935.000 |  |
| **12** | **Huyện Thạch Thành** | **132.002.000** |  |
| 12.1 | Xã Thạch Lâm | 19.640.000 |  |
| 12.2 | Xã Thạch Tượng | 25.833.000 |  |
| 12.3 | Xã Thạch Quảng | 17.891.000 |  |
| 12.4 | Xã Thành Mỹ | 13.515.000 |  |
| 12.5 | Xã Thành Minh | 20.118.000 |  |
| 12.6 | Xã Thành Công | 3.266.000 |  |
| 12.7 | Xã Thành Tân | 11.061.000 |  |
| 12.8 | Xã Thành Tâm | 18.817.000 |  |
| 12.9 | Xã Thành Long | 612.000 |  |
| 12.10 | Xã Thành Tiến | 1.249.000 |  |
| **13** | **Thị xã Nghi Sơn** | **690.000** |  |
| 13.1 | Xã Tùng Lâm | 690.000 |  |