|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung** | **Sồ tiền** |
| **DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC** | **20.394.000.000** |
| **Chi sự nghiệp đào tạo (Loại 070, khoản 085)** | **20.394.000.000** |
| **\* Kinh phí thực hiện tự chủ, bao gồm :** | **8.010.000.000** |
| Chi hoạt động (nguồn 13) | 6.835.000.000 |
| Chi quỹ lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đ (43 biên chế) | 5.646.000.000 |
|  - Chi hoạt động thường xuyên | 450.000.000 |
|  KP hỗ trợ 08 hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP | 739.000.000 |
| Nguồn CCTL (nguồn 14) | 1.175.000.000 |
|  - Nguồn CCTL thực hiện nhu cầu tăng MLCS từ 1,49 trđ đến 1,8 trđ (43 biên chế) | 1.175.000.000 |
| **\* Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 12) bao gồm:** | **12.384.000.000** |
| - Kinh phí hoạt động cơ sở Đảng | 70.000.000 |
|  - Chi đào tạo các lớp theo kế hoạch | 11.700.000.000 |
|  - Kinh phí hỗ trợ cán bộ, giảng viên tập huấn chuyên đề theo Kế hoạch, chủ trương được duyệt | 180.000.000 |
| - Kinh phí hỗ trợ tiền điện hội trường lớp học và văn phòng phẩm phục vụ lớp học  | 250.000.000 |
| * Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn (bảo trì máy lạnh hội trường, lớp học)
 | 130.000.000 |
| * Kinh phí tổ chức Hội thảo khoa học 30 năm thành lập Trường Chính trị
 | 54.000.000 |

**PHỤ LỤC**

**GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1003 -QĐ/TCT ngày 19 / 01 /2024 của Trường Chính trị)

**(Mã QHNS : 1028012 - Cấp 2; Chương : 599; Mã DP : 200)**

*Đơn vị tính: đồng*