|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****HUYỆN SA THẦY** **­­­** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  |
| Số: 09/TTr-HĐND | *Sa Thầy, ngày 03 tháng 12 năm 2018* |

# TỜ TRÌNH

**Về dự trù kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp;

Thường trực HĐND huyện kính trình HĐND huyện khoá X tại kỳ họp thứ 7 về dự trù kinh phí phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện năm 2019 với các khoản mục sau đây:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số tiền (đ)** |
| 1. | Chi phục vụ hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu | 553.680.000 |
| 2. | Chi phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện | 143.130.000 |
| 3. | Kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND huyện | 357.425.000 |
| 4. | Kinh phí hoạt động của các Ban của HĐND huyện | 152.765.000 |
| **Tổng cộng** | **1.207.000.000** |

**Bằng chữ:** Một tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu đồng.

(Có dự trù chi tiết kèm theo)

 Thường trực HĐND kính trình HĐND huyện khóa X tại kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*- Như trên;- Lưu: VT-LT.(D) | TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Thiều Quang Văn** |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****HUYỆN SA THẦY** **­­­** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  |

**DỰ TRÙ**

**Kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019**

*(Kèm theo Tờ trình số 09/TTr-HĐND ngày 03/12/2018 của Thường trực HĐND huyện)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số tiền (đ)** |
| **I.** | **Chi phục vụ hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu** | **553.680.000** |
| 1. | Tiền sinh hoạt phí, khoán Internet, khoán TXCT, nghiên cứu tài liệu, khám sức khỏe định kỳ | 495.760.000 |
| 2. | Tiền lương cho đại biểu không hưởng lương | 7.800.000 |
| 3. | Công tác phí | 20.000.000 |
| 4. | Tổ chức TXCT tại các xã, thị trấn (thuê Hội trường, điện, nước... ) chuyển về các xã, thị trấn 2.000.000 đ/ xã/ năm | 22.000.000 |
| 5. | Bồi dưỡng báo cáo tổng hợp KNCT | 8.120.000 |
| **II.** | **Chi phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện** | **143.130.000** |
| 1. | Bồi dưỡng đại biểu, khách mời, phục vụ 03 kỳ họp | 49.140.000 |
| 2. | Văn phòng phẩm, in ấn tài liệu | 17.190.000 |
| 3. | Trang trí Hội trường | 3.000.000 |
| 4. | Nước uống | 25.200.000 |
| 5. | Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương | 3.600.000 |
| 6. | Hỗ trợ làm thêm giờ | 45.000.000 |
| **III.** | **Kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND huyện** | **357.425.000** |
| 1. | Giám sát, khảo sát | 82.880.000 |
| 2. | Tổ chức hội họp | 20.950.000 |
| 3. | Lễ tân, khánh tiết | 80.000.000 |
| 4. | Công tác xã hội và các hoạt động khác | 90.000.000 |
| 5. | Tổ chức cho đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo, học hỏi kinh nghiệm ngoài tỉnh | 60.000.000 |
| 6. | Chi lấy ý kiến dự án luật | 2.380.000 |
| 7. | In kỷ yếu, mua sổ ghi chép... | 21.215.000 |
| **IV.** | **Kinh phí hoạt động của các Ban của HĐND huyện** | **152.765.000** |
| 1. | Giám sát, khảo sát | 79.620.000 |
| 2. | Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp | 43.045.000 |
| 3. | Thẩm tra các nội dung trình giữa hai kỳ họp | 30.100.000 |
| **Tổng cộng** | **1.207.000.000** |

**Bằng chữ:** Một tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu đồng.