|  |  |
| --- | --- |
| **Đơn vị: Thanh tra tỉnh Hậu Giang**  **Mã Chương đơn vị dự toán cấp 1: 437** |  |

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NSNN NĂM 2024**

***(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTT ngày ..…/12/2023***

***của Thanh tra tỉnh Hậu Giang )***

*ĐV tính: 1.000 đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Nội dung** | **Tổng số được giao** | **Tổng số đã phân bổ** | **Trong đó** | |
| **Đơn vị...** | **Đơn vị...** |
| **I** | **Dự toán chi ngân sách nhà nước** | **6.648.100** |  |  |  |
| **1** | **Quản ly hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn** | **6.648.100** |  |  |  |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện tự chủ | 5.765.100 |  |  |  |
|  | Trong đó:  - *Đã trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương* | *111.900* |  |  |  |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện tự chủ | 883.000 |  |  |  |
|  | - Kinh phí hỗ trợ Tết | 15.000 |  |  |  |
|  | - Kinh phí tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh | 30.000 |  |  |  |
|  | - Kinh phí trang phục | 193.000 |  |  |  |
|  | - Kinh phí đặc thù, trong đó: | 645.000 |  |  |  |
|  | *+ Kinh phí đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham dự phiên toàn hành chính khi Ủy ban nhân dân ủy quyền* | *300.000* |  |  |  |
|  | *+ Kinh phí trích thu hồi sau thanh tra* | *300.000* |  |  |  |
|  | *+ Kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở* | *45.000* |  |  |  |