**PHỤ LỤC SỐ 2**

**KHÁI TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ (Để tham khảo)**

**Để thực hiện đề án Xây dựng các sản phẩm du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Trị**

**đến năm 2025, định hướng đến năm 2030**

*Ban hành theo Đề án số /ĐA-UBND ngày ngày tháng năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị V/v Xây dựng các sản phẩm du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ** | **PHÂN ĐOẠN ĐẦU TƯ**  **(Tỷ đồng)** | | | **NGUỒN**  **KINH PHÍ** | | **GHI CHÚ** |
| **TỔNG SỐ** | **ĐẾN 2025** | **ĐẾN 2030** |
| **NSNN** | **XHH** |  |
| 1 | Đầu tư, tôn tạo các điểm phát triển du lịch trên địa bàn: | 10 | 4 | 6 | 3,5 | 6,5 |  |
| *- Nghĩa trủng Đàn* | *5* | *2* | *3* | *0,5* | *4,5* |  |
| *- Các thiết chế văn hóa tri ân trên địa bàn* | *5* | *2* | *3* | *3* | *2* |  |
| 2 | Khu nghỉ dưỡng Đập tràn Hải Lệ | 30 | 10 | 20 | 5 | 25 |  |
| 3 | Bến xe du lịch, xe điện | 20 | 15 | 5 | 5 | 15 |  |
| 4 | Nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, khu mua sắm, vui chơi giải trí | 50 | 15 | 35 | 5 | 45 |  |
| 5 | Tuyến phố đi bộ | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | Khu du lịch thành phố hòa bình |  |  |  |  |  | Theo QH được duyệt |
| 7 | Xây dựng các sản phẩm du lịch mới:  100 tr/sp x 10 sản phẩm | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 8 | Xúc tiến quảng bá du lịch | 5 | 3,2 | 1,8 | 4 | 1 |  |
| *Xây dựng chiên lược, tổ chức xây dựng sản phẩm, định hướng thị trường* | *2* | *1* | *1* | *2* | *0* |  |
| *Xây dựng Trung tâm thông tin, trang web quảng bá* | *1* | *0,7* | *0,3* | *0,5* | *0,5* |  |
| *Tổ chức hoạt động hội nghị xúc tiến, quảng bá, tham gia hội chợ du lịch...* | *1* | *0,5* | *0,5* | *1* | *0* |  |
| *Xây dựng các nội dung, băng đĩa,*  *Truyền hình* | *1* | *0,5* | *0,5* | *1* | *0* |  |
| 9 | Đào tạo, bổi dưỡng, học tập mô hình | 2 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,7 |  |
| *Đào tạo bồi dưỡng:10 lớp* | *1* | *0,6* | *0,4* | *1* | *0* |  |
| *Gửi đi đào tạo, đào tạo lại: 10 suất* | *1* | *0,6* | *0,4* | *0,6* | *0,4* |  |
|  | **Tổng số** | **128** | **53,8** | **74,2** | **29,3** | **98,7** | XHH 77,1% |