**Biểu số 3**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC*

 *ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Đơn vị: **Trung tâm Phát triển quỹ đất** |

 Chương: 426  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

 *Ngày tháng năm 2022*

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH**

**QUÝ III NĂM 2022**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Nhà nước)

  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 ngân sách Nhà nước;

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Nội dung** | **Dự toán** **năm 2022** | **Thực hiện quý III năm 2022** | **Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)** |  **Thực hiệnquý III so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A** | **Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí** |  |  |  |  |
| **B** | **Dự toán chi ngân sách Nhà nước** | **2.545.961.611** | **240.782.432** | **9,45%** | **74,13%** |
| **I** | **Nguồn ngân sách trong nước** | **2.545.961.611** | **240.782.432** | **9,45%** | **74,13%** |
| **5** | **Chi đảm bảo xã hội (370-398)** | **6.500.000** | **-** | **-** | **-** |
| 5.2 | KP nhiệm vụ không TX (Kinh phí tiền tết) | 6.500.000 | - | - | - |
| **6** | **Chi hoạt động kinh tế (280-332)** | **2.539.461.611** | **240.782.432** | **9,48%** | **74,13%** |
| 6.1 | *Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên* | 1.765.461.611 | 232.590.432 | 13,17% | 84,91% |
|  | *- Ngân sách giao thực hiện tự chủ.* | 1.639.000.000 | 232.590.432 | 14,19% | 84,91% |
|  | *- Nguồn tiết kiệm 10% năm trước chuyển sang (kinh phí tự chủ).* | 126.461.611 | - | 100% | - |
|  | *- Nguồn thực hiện CCTL* |  |  |  |  |
| 6.2 | *Kinh phí nhiệm vụ không TX* | 774.000.000 | 8.192.000 | 1,05% | 16,09% |
|  | *- KP đấu giá quyền sử dụng đất.* | 750.000.000 | 8.192.000 | 1,09% | 16,09% |
|  | *- KP mua sắm tài sản* | 24.000.000 | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngày tháng năm 2022***GIÁM ĐỐC** |