|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị: BQL các khu công nghiệp tỉnh** | | |  |  | |
| Chương: 505 | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
| **CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022** | | | | | |
| *(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQL ngày tháng 11 năm 2022)* | | | | | |
|  |  |  | | ĐVT: 1.000 đồng | |
|  |  |  | |  | |
| **STT** | **Nội dung** | | | **Dự toán sau điều chỉnh** | |
| **I** | **Kinh phí không thực hiện tự chủ** | | | **162.500** | |
| 1 | Kinh phí tiếp công dân, xử lý đơn thư | | | 4.800 | |
| 2 | Kinh phí thuê dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng | | | 31.680 | |
| 3 | Kinh phí phục vụ hoạt động cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam | | | 20.000 | |
| 4 | Kinh phí thực hiện quản lý nhà nước về ANTT, ATXH, phòng chống cháy nổ trong Khu công nghiệp, thực hiện quản lý nhà nước về lao động | | | 106.020 | |
|  | **Tổng cộng** | | | **162.500** | |
|  |  | | |  |  |