UBND TỈNH THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ - SYT  *Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2021*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công khai giao dự toán chi thường xuyên năm 2021**

**GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN**

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;*

*Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy. Biên chế, tiền lương, cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;*

*Căn cứ Thông báo số 1540/STC - HCSN ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài chính Thái Nguyên về việc thông báo kết quả thẩm tra, phân bổ dự toán năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai số liệu giao dự toán chi không thường xuyên năm 2021 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo phụ biểu chi tiết đính kèm.

**Điều 2**. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3**. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế và Giám đốc các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:* GIÁM ĐỐC**

- Như điều 3;

- Website;

- Lưu: VT, KHTC

(Hoa).

**Đặng Ngọc Huy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục số 01** | | | | | | |
| **DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2021 (KP đầu năm)** | | | | | | |
| *(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày /4/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên)* | | | | | | |
|  |  |  |  | ĐVT: Nghìn đồng | | |
| **STT** | **Nội dung** | **Tổng số được giao** | **Tổng số đã phân bổ** | **Trong đó** | | |
| **Văn phòng Sở Y tế** | **Chi cục An toàn VSTP** | **Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh** |
| **I** | **Tổng số thu, chi, nộp NSNN phí, lệ phí** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1 | Số thu phí, lệ phí |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại |  |  |  |  |  |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN |  |  |  |  |  |
| **II** | **Dự toán chi ngân sách nhà nước** | **252 970** | **252 970** | **20 000** | **40 000** | **192 970** |
|  | **Nguồn ngân sách trong nước** | **252 970** | **252 970** | **20 000** | **40 000** | **192 970** |
| **1** | **Chi Quản lý nhà nước** | **20 000** | **20 000** | **20 000** |  |  |
| 1.1 | Kinh phí nhiệm vụ tự chủ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không tự chủ | **20 000** | **20 000** | **20 000** |  |  |
|  | *Hỗ trợ hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19* | ***20 000*** | *20 000* | *20 000* |  |  |
| **2** | **Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình** | **232 970** | **232 970** |  | **40 000** | **192 970** |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | **232 970** | **232 970** |  | **40 000** | **192 970** |
|  | *Hoạt động tuyên truyền ATVSTP* | ***40 000*** | *40 000* |  | *40 000* |  |
|  | *Hỗ trợ hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19* | ***192 970*** | *192 970* |  |  | *192 970* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục số 02** | | | | | | | | | | | | |
| **DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2021**  **(KP đầu năm)** | | | | | | | | | | | | |
| *(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày /4/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên)* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Nghìn đồng | | | |
| **STT** | **Nội dung** | **Tổng số được giao** | **Tổng số đã phân bổ** | **Trong đó** | | | | | | | | |
| **TT Pháp Y** | **Bệnh viện C** | **BVĐK huyện Đại Từ** | **BVĐK huyện Định Hóa** | **Bệnh viện Lao và bệnh phổi** | **TT Kiểm nghiệm DP,MP,**  **ATTP và TTBYT** | **Bệnh viện Tâm Thần** | **Bệnh viện PHCN** | **Bệnh viện Mắt** |
| **I** | **Tổng số thu, chi, nộp NSNN phí, lệ phí** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Số thu phí, lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Dự toán chi ngân sách nhà nước** | **12 338 000** | **12 338 000** | **200 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **50 000** | **1 000 000** | **50 000** | **3 000 000** | **2 038 000** |
|  | **Nguồn ngân sách trong nước** | **12 338 000** | **12 338 000** | **200 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **50 000** | **1 000 000** | **50 000** | **3 000 000** | **2 038 000** |
| **1** | **Chi Quản lý nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình** | **12 338 000** | **12 338 000** | **200 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **50 000** | **1 000 000** | **50 000** | **3 000 000** | **2 038 000** |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | **12 338 000** | 12 338 000 | 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 50 000 | 3 000 000 | 2 038 000 |
|  | *Mua sắm* | ***12 200 000*** | *12 200 000* | *200 000* | *2 000 000* | *2 000 000* | *2 000 000* |  | *1 000 000* |  | *3 000 000* | *2 000 000* |
|  | *Hỗ trợ quan trắc môi trường* | ***138 000*** | *138 000* |  |  |  |  | *50 000* |  | *50 000* |  | *38 000* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục số 03** | | | | | | | | | | | | |
| **DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2021 (KP đầu năm)** | | | | | | | | | | | | |
| *(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày /4/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên)* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Nghìn đồng | |  |
| **STT** | **Nội dung** | **Tổng số được giao** | **Tổng số đã phân bổ** | **Trong đó** | | | | | | | | |
| **TTYT TP Thái Nguyên** | **TTYT TP Sông Công** | **TTYT huyện Đại Từ** | **TTYT thị xã Phổ Yên** | **TTYT huyện Phú Bình** | **TTYT huyện Võ Nhai** | **TTYT huyện Đồng Hỷ** | **TTYT huyện Phú Lương** | **TTYT huyện Định Hóa** |
| **I** | **Tổng số thu, chi, nộp NSNN phí, lệ phí** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Số thu phí, lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Dự toán chi ngân sách nhà nước** | **5 577 030** | **5 577 030** | **416 780** | **106 830** | **160 150** | **2 163 650** | **208 490** | **2 132 660** | **131 820** | **132 660** | **123 990** |
|  | **Nguồn ngân sách trong nước** | **5 577 030** | **5 577 030** | **416 780** | **106 830** | **160 150** | **2 163 650** | **208 490** | **2 132 660** | **131 820** | **132 660** | **123 990** |
| **1** | **Chi Quản lý nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình** | **5 577 030** | **5 577 030** | **416 780** | **106 830** | **160 150** | **2 163 650** | **208 490** | **2 132 660** | **131 820** | **132 660** | **123 990** |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | **5 577 030** | 5 577 030 | 416 780 | 106 830 | 160 150 | 2 163 650 | 208 490 | 2 132 660 | 131 820 | 132 660 | 123 990 |
|  | *Hỗ trợ hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19* | ***1 183 030*** | *1 183 030* | *366 780* | *56 830* | *160 150* | *113 650* | *108 490* | *82 660* | *87 820* | *82 660* | *123 990* |
|  | *Mua sắm* | ***4 100 000*** | *4 100 000* |  |  |  | *2 000 000* | *100 000* | *2 000 000* |  |  |  |
|  | *Hỗ trợ quan trắc môi trường* | ***294 000*** | *294 000* | *50 000* | *50 000* |  | *50 000* |  | *50 000* | *44 000* | *50 000* |  |