|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH** | | |  |  |  |  |  |  |  | **Biểu số 53/CK-NSNN** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020** | | | | | | | | | | | | |
| *(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Đơn vị: triệu đồng* | | |
| **Stt** | **Tên đơn vị** | **Dự toán năm 2020** | **Trong đó:** | | | | | | | | | |
| **Chi sự nghiệp kinh tế** | **Chi sự nghiệp môi trường** | **Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề** | **Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ** | **Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin** | **Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình** | **Chi sự nghiệp thể dục - thể thao** | **Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình** | **Chi bảo đảm xã hội** | **Chi hành chính** |
|
|  | **TỔNG CỘNG** | **3.045.283** | **488.771** | **11.833** | **604.547** | **57.456** | **74.265** | **37.931** | **38.692** | **932.300** | **184.763** | **465.498** |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Văn phòng Tỉnh ủy | 114.072 |  |  | 700 |  | 15.549 |  |  | 500 |  | 97.323 |
| 2 | Đoàn Đại biểu Quốc hội | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.100 |
| 3 | Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh | 11.824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.824 |
| 4 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 34.042 |  |  |  |  | 5.252 |  |  |  |  | 28.790 |
| 5 | Sở Du lịch | 10.455 | 6.328 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.127 |
| 6 | Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh | 8.389 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 7.889 |
| 10 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 121.495 | 55.781 |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 65.504 |
| 11 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 9.834 | 3.409 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.425 |
| 12 | Sở Tư pháp | 13.162 | 6.287 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 6.825 |
| 13 | Sở Công Thương | 17.575 | 9.053 | 421 | 387 |  | 321 |  |  |  |  | 7.393 |
| 14 | Sở Khoa học và Công nghệ | 37.107 |  |  |  | 30.033 |  |  |  |  |  | 7.074 |
| 15 | Sở Tài chính | 16.503 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 16.373 |
| 16 | Sở Xây dựng | 21.155 | 13.133 |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 7.982 |
| 17 | Sở Giao thông vận tải | 14.037 | 3.000 |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 10.687 |
| 18 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 512.551 |  |  | 504.150 |  |  |  |  |  |  | 8.401 |
| 19 | Sở Y tế (1) | 363.836 |  | 300 | 200 |  |  |  |  | 351.040 |  | 12.296 |
| 20 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 63.758 |  |  | 3.634 |  |  |  |  |  | 51.850 | 8.274 |
| 21 | Sở Văn hóa và Thể thao | 85.380 |  |  | 12.765 |  | 38.145 |  | 27.592 |  |  | 6.878 |
| 22 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 34.199 | 15.126 | 6.562 | 39 |  |  |  |  |  |  | 12.472 |
| 23 | Sở Thông tin và Truyền thông | 15.024 |  |  | 400 |  | 4.376 |  |  |  |  | 10.248 |
| 24 | Sở Nội vụ | 32.200 | 2.967 |  | 3.946 |  |  |  |  |  |  | 25.287 |
| 25 | Sở Ngoại vụ | 4.196 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  | 4.120 |
| 26 | Thanh tra tỉnh | 9.837 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 9.812 |
| 27 | Ban Dân tộc tỉnh | 6.788 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 1.550 | 5.188 |
| 28 | Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh | 22.523 | 11.235 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.827 |
| 29 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh | 6.113 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 5.963 |
| 30 | Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh | 15.813 |  |  | 350 |  | 4.022 |  |  |  |  | 11.441 |
| 31 | Hội Nông dân tỉnh | 5.615 |  |  | 317 |  |  |  |  |  |  | 5.298 |
| 32 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 2.534 |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  | 2.416 |
| 33 | Trường Cao đẳng Bình Định | 28.649 | 402 |  | 28.247 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Định | 2.615 |  |  | 2.615 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Trường Chính trị tỉnh | 6.256 |  |  | 6.256 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh | 8.518 | 8.518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Đài Phát thanh và Truyền hình | 21.931 |  |  |  |  |  | 21.931 |  |  |  |  |
| 38 | Văn phòng điều phối về biến đổi khí hậu | 789 |  | 789 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 4.267 |  |  |  | 4.267 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định (2) | 21.000 |  |  |  |  |  |  |  | 21.000 |  |  |
| 41 |  | 8.051 | 8.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Liên minh các Hợp tác xã | 2.172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.172 |
| 43 | Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh | 3.198 |  |  |  | 1.749 |  |  |  |  |  | 1.449 |
| 44 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |
| 45 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh | 4.142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.142 |
| 46 | Hội Nhà báo tỉnh | 1.595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.595 |
| 47 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 2.776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.776 |
| 48 | Hội Luật gia tỉnh | 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 |
| 49 | Hội Người mù tỉnh | 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 |
| 50 | Hội Đông y tỉnh | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |
| 51 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 52 | Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |
| 53 | Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 |
| 54 | Hội Khuyến học tỉnh | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |
| 55 | Hội Cựu tù chính trị cách mạng tỉnh | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 56 | Hội Người cao tuổi tỉnh | 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571 |
| 57 | Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |
| 58 | Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |
| 59 | Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh | 12.411 |  |  |  |  |  |  |  | 12.411 |  |  |
| 60 | Hội Làm vườn (Hiệp hội VAC) | 270 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 61 | Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE) (3) | 6.000 |  |  |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Bảo hiểm xã hội tỉnh (4) | 527.349 |  |  |  |  |  |  |  | 527.349 |  |  |
| 63 | Chi cấp bù thủy lợi phí | 51.502 | 51.502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Chi thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội | 92.510 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.510 |  |
| 65 | Chi hỗ trợ để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa | 5.372 | 5.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Chi trích các Quỹ: | 246.226 | 203.517 |  |  | 11.209 |  |  |  |  | 31.500 |  |
|  | - Trích hỗ trợ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh (5) | 199.517 | 199.517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh | 11.209 |  |  |  | 11.209 |  |  |  |  |  |  |
|  | -Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
|  | + Quỹ Xóa đói giảm nghèo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Quỹ Bảo trợ trẻ em | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
|  | + Quỹ Giải quyết việc làm vì người tàn tật | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  | - Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Bình Định | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |  |
| 67 | Chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (6) | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Chi khác ngân sách | 57.385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mua dịch vụ xe buýt | 11.814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hỗ trợ Cục Thống kê (7) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hỗ trợ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hỗ trợ Tòa án nhân dân tỉnh | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hỗ trợ Trung đoàn 925 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ghi chi bồi thường, GPMB từ nguồn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước; chi lại từ nguồn thu xử phạt, tịch thu, thanh tra; chi chính sách người có công về xây dựng nhà ở theo QĐ 22/QĐ-TTg; hỗ trợ lãi vay vốn cho hộ nghèo xây dựng nhà ở… (8) | 44.171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Các khoản chi chờ phân bổ: (9) | 193.740 | 45.000 | 2.000 | 37.792 | 4.198 | 6.600 | 16.000 | 11.100 | 20.000 | 6.843 | 31.718 |
|  | - Chi sự nghiệp kinh tế (10) | 45.000 | 45.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (11) | 37.792 |  |  | 37.792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 4.198 |  |  |  | 4.198 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 6.600 |  |  |  |  | 6.600 |  |  |  |  |  |
|  | - Chi phát thanh truyền hình | 16.000 |  |  |  |  |  | 16.000 |  |  |  |  |
|  | - Chi sự nghiệp thể dục thể thao (12) | 11.100 |  |  |  |  |  |  | 11.100 |  |  |  |
|  | - Chi sự nghiệp môi trường | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sự nghiệp y tế | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |  |
|  | - Chi đảm bảo xã hội | 6.843 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.843 |  |
|  | - Chi hành chính (13) | 31.718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.718 |
| **\*** | **Bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương năm 2020 ngân sách tỉnh** | **100.232** | **7.655** | **671** | **13.363** | **3.349** | **3.080** | **708** | **834** | **48.369** | **1.499** | **17.931** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |