|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH THÁI NGUYÊN**SỞ Y TẾ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /QĐ - SYT | *Thái Nguyên, ngày tháng 02 năm 2021* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công khai giao dự toán chi tinh giản biên chế đợt 2 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 1686/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tinh giản biên chế đợt 2 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 2161/STC - HCSN ngày 04 tháng 6 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**  |
| **DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2021 (KP giao bổ sung)** |
| *(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày /6/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên)* |
|  |  |  |  |  | ĐVT: Đồng |
| **STT** | **Nội dung** | **Tổng số được giao** | **Tổng số đã phân bổ** | **Trong đó** |
| **Bệnh viện Lao và bệnh phổi** | **TTYT huyện Đại Từ** |
| **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** | **332 458 530** | **332 458 530** | **128 524 010** | **203 934 520** |
|  | **Nguồn ngân sách trong nước** | **332 458 530** | **332 458 530** | **128 524 010** | **203 934 520** |
| **1** | **Chi Quản lý nhà nước** |  |  |  |  |
| **2** | **Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình** | **332 458 530** | **332 458 530** | **128 524 010** | **203 934 520** |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |  |   |   |   |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | **332 458 530** | 332 458 530 | 128 524 010 | 203 934 520 |
|  | *Thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2021*  | ***332 458 530*** | *332 458 530* | *128 524 010* | *203 934 520* |