**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 Số: /NQ-HĐND *Nam Trà My, ngày tháng năm 2022*

 *(Dự thảo)*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về dự toán thu - chi và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước**

**và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY**

**KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 7**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 36/2021/NQ-HDND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022 - năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới và cơ chế quản lý, điều hành kế hoạch và dự toán ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025;*

*Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Nam Trà My về phương án phân bổ dự toán thu – chi NSNN năm 2023;*

*Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước và thu cân đối ngân sách địa phương năm 2023, như sau:

**1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 là **50.500 triệu đồng** (tăng 3% so với mức dự toán Tỉnh giao) và đề ra chỉ tiêu phấn đấu, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 tăng trên 10% so với dự toán đề ra, cụ thể như sau:

a) Thu từ các sắc thuế: Dự toán thu từ các sắc thuế trên địa bàn huyện năm 2023 là 36.920.000.000 đồng, bằng mức Tỉnh giao, gồm các khoản thu chủ yếu sau:

- Thu thuế giá trị gia tăng 19.170.000.000 đồng.

- Thu thuế thu nhập doanh nghiệp 350.000.000 đồng.

- Thu thuế tài nguyên 16.850.000.000 đồng.

- Thu thuế thu nhập cá nhân 550.000.000 đồng.

b) Thu từ phí, lệ phí: Dự toán thu từ phí, lệ phí năm 2023 là 2.550.000.000 đồng, bằng mức Tỉnh giao, trong đó:

- Thu lệ phí trước bạ 1.700.000.000 đồng.

- Thu phí, lệ phí khác (bao gồm cả số thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản) 850.000.000 đồng.

c) Thu tiền sử dụng đất: Dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2023 là 3.000.000.000 đồng, tăng 1.500 triệu đồng so với mức Tỉnh giao.

d) Các khoản thu khác: Dự toán thu khác năm 2023 là 8.030.000.000 đồng, bằng mức Tỉnh giao.

**2. Dự toán thu ngân sách địa phương**

Dự toán thu ngân sách địa phương (gồm thu ngân sách cấp huyện và thu ngân sách cấp xã) năm 2023 là **784.602 triệu đồng**, trong đó:

a) Thu nội địa

- Các khoản thu có mục tiêu 3.410 triệu đồng.

- Các khoản thu cân đối chi ngân sách địa phương 40.261 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

- Bổ sung cân đối 332.573 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu 408.358 triệu đồng.

**Điều 2.** Nguyên tắc phân bổ và dự toán chi ngân sách địa phương

**1. Phương án phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2023**

a) Phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất

Dự toán nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 là 3.000 triệu đồng, được phân bổ sử dụng phù hợp với tiến độ thu, bố trí cho các khoản chi sau:

- Bố trí cho nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10%.

- Phần còn lại bố trí đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

b) Phân bổ chi đầu tư phát triển

Đối với các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: Thực hiện phân bổ theo đúng mục tiêu, danh mục và hạn mức kế hoạch vốn được phân bổ.

Đối với các nguồn vốn thuộc phân cấp quản lý của huyện (xây dựng cơ bản tập trung, tiền sử dụng đất, các khoản giảm chi thường xuyên để bố trí cho đầu tư phát triển …), ưu tiên sử dụng để đối ứng thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, đối ứng các dự án do ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ, đối ứng các chương trình, dự án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án do ngân sách huyện đầu tư. Phần còn lại bố trí để thực hiện các dự án mới, thật sự cần thiết. Việc phân bổ vốn tuân thủ nguyên tắc sau:

- Đối với các dự án hoàn thành, đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán: Bố trí đủ 100% phần vốn thuộc trách nhiệm của ngân sách huyện.

- Đối với các dự án chuyển tiếp thuộc: Bố trí vốn để đảm bảo tổng vốn bố trí cho dự án không thấp hơn 70% tổng mức đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các dự án chuyển tiếp khác: Bố trí vốn tùy theo khả năng, nhưng phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công ([[1]](#footnote-1)).

- Bố trí thực hiện Đề án hỗ trợ các xã làm bê tông nông thôn theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26/4/2019 của HĐND huyện.

- Đối với các dự án khởi công mới: Bố trí vốn tối thiểu 30% so với tổng mức đầu tư để khởi công dự án, trừ các dự án chuẩn bị đầu tư.

Trong quá trình điều hành, tùy theo khả năng giải ngân từng nguồn vốn, từng dự án và tình hình thực tế, UBND huyện linh hoạt điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án để đảm bảo kết quả giải ngân cao nhất; đồng thời tổng hợp báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp tiếp theo.

c) Phân bổ chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương

Tổng số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương

là 8.270 triệu đồng[[2]](#footnote-2), phân bổ chi tiết như sau:

- Giao chi tiêu cho các đơn vị, số tiền 2.022 triệu đồng.

- Cắt giảm trực tiếp từ ngân sách của các nhiệm vụ sau:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, số tiền 3.197 triệu đồng.

+ Chi quản lý hành chính, số tiền 3.051 triệu đồng.

d) Phân bổ chi thường xuyên

Năm 2023, là năm thứ 2 của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh; do đó việc phân bổ chi thường xuyên được phân bổ theo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022 - năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới và một số cơ chế quản lý, điều hành kế hoạch và dự toán ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 của HĐND huyện khóa XII kỳ họp thứ 3. Theo đó:

- Lương, các khoản có tính chất tiền lương được phân bổ theo mức lương tối thiểu 1.490.000 đ/tháng. Các trường hợp còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được cấp thẩm quyền giao, bố trí quỹ lương theo hệ số (2,34) và mức lương tối thiểu 1.490 ngàn đồng. Trường hợp đơn vị không hợp đồng thêm người thì được phép sử dụng quỹ lương này để bổ sung nguồn chi hoạt động.

- Chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP được bố trí ngay trong dự toán đầu năm của các đơn vị theo hình thức dự toán chi không thường xuyên. Riêng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã Trà Mai không giao dự toán chi Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. UBND huyện tiếp tục kiến nghị cấp thẩm quyền trả lời cụ thể về nội dung này.

- Đối với việc mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ bố trí kinh phí mua sắm cho các đơn vị đã hoàn thành việc điều chỉnh, sắp xếp lại tài sản theo quy định.

Ngoài các nguyên tắc phân bổ nêu trên, căn cứ vào nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh và tình hình thực tế địa phương trong năm 2023, bổ sung thêm một số nội dung chi sau đây:

- Bố trí nguồn để tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện và các hoạt động trong Lễ hội sâm Ngọc Linh Quốc gia lần thứ I năm 2023.

- Bố trí nguồn thanh toán khối lượng hoàn thành sửa chữa trụ sở UBND huyện và thanh toán nợ khối lượng hoàn thành sửa chữa trụ sở UBND các xã.

- Bố trí nguồn để mua sắm hệ thống Trung tâm điều hành thông minh IOC, mua sắm hệ thống công nghẹ thông tin; duy trì phần mềm quản lý và thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định.

- Bố trí nguồn chỉnh trang xây dựng đô thị trung tâm hành chính huyện.

- Bố trí nguồn để đối ứng các Chương trình MTQG, thực hiện các đề án của HĐND các cấp.

- Bố trí nguồn đối ứng các dự án tài trợ.

Dự phòng ngân sách: Bố trí theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước theo mức tối thiểu 2% tổng mức chi cân đối ngân sách (không kể các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên).

**2. Phân bổ dự toán chi theo nhiệm vụ**

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 (bao gồm cả số bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách cấp xã) là **784.602 triệu đồng**, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 303.793 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 403.527 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách 6.576 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 70.706 triệu đồng.

**3. Phân bổ dự toán chi theo cấp ngân sách**

a) Cấp huyện trực tiếp chi: 713.646 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 290.093 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 347.358 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách 5.490 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 70.706 triệu đồng.

b) Cấp xã trực tiếp chi: 70.956 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 13.700 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 56.170 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách 1.086 triệu đồng.

 ***(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)***

 **Điều 3.** Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban Nhân dân huyện

a) Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, giao chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị, xã trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; triển khai thực hiện dự toán và quản lý điều hành ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

b) Căn cứ vào Quyết định giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phương án phân bổ để triển khai thực hiện.

c) Tiếp tục triển khai chống thất thu và tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tổ chức rà soát lại các khoản thu hiện có, tăng cường các biện pháp quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu.

d) Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu và bám sát dự toán chi, định kỳ hằng quý đánh giá khả năng thu ngân sách để chủ động điều hành chi. Kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng cho nhà thầu và hoàn trả vốn theo đúng thời gian, định mức quy định. Thực hiện nghiêm quy định về ứng trước dự toán năm sau theo Điều 57 Luật Ngân sách nhà nước và Điều 37 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ; định kỳ tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

e) Trong quá trình chỉ đạo điều hành, trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung dự toán, kế hoạch vốn, Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để xem xét chủ trương thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND huyện kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Khóa XII, Kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

***Nơi nhận:*** **CHỦ TỊCH**

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tài chính, sở KH&ĐT;

- TT: TVHU, UBND, UBMTTQVN huyện;

- 03 Ban HĐND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- UBND các xã; các cơ quan, ban, ngành;

- Lưu: VT, HĐND. **Lê Thanh Hưng**

1. Khoản 2, Điều 52 – Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định: “Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 3 năm” [↑](#footnote-ref-1)
2. Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không bao gồm lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện CCTL theo quy định của Chính phủ trong năm 2023, số tiền: 7.643 triệu đồng và 10% tiết kiệm thêm so với DT2023 của QLHC để tăng chi đầu tư (quy định tại điểm b, k4, Đ14, TT47/2022/TT-BTC). [↑](#footnote-ref-2)