**Biểu mẫu số 64/NĐ 31**

**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2022**

**(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)**

**(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Đơn vị: Triệu đồng* |
| **STT** | **Nội dung** | **Kế hoạch năm 2022** | **Thực hiện năm 2022** | **So sánh (%)** |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3=2/1** |
|   | **TỔNG SỐ** | **3.667.223** | **3.843.464** | **105%** |
| 1 | Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 299.352 | 418.221 | 140% |
| *-* | *Sự nghiệp giáo dục* | *141.632* | *180.832* | *128%* |
| *-* | *Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề* | *157.720* | *237.389* | *151%* |
| 2 | Sự nghiệp khoa học và công nghệ | 15.480 | 21.424 |  |
| 3 | Sự nghiệp y tế | 2.801.552 | 2.801.552 |  |
| 4 | Sự nghiệp văn hóa thông tin | 22.922 | 19.541 | 85% |
| 5 | Sự nghiệp phát thanh truyền hình | 54.370 | 54.639 | 100% |
| 6 | Sự nghiệp thể dục thể thao | 3.499 | 4.096 | 117% |
| 7 | Sự nghiệp kinh tế | 442.190 | 495.099 | 112% |
| 8 | Sự nghiệp đảm bảo xã hội | 13.837 | 10.267 | 74% |
| 9 | Khác | 14.021 | 18.624 | 133% |