|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH ĐỒNG NAI** |  | **Biểu mẫu số 37** |

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH KHỐI TỈNH NĂM 2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND*

*ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị: Triệu đồng |
| **STT** | **Nội dung** | **Tổng cộng** |
|
| A | B | 1 |
|  | **CHI THƯỜNG XUYÊN** | **11.594.556**  |
| **I** | **Chi quốc phòng** | **498.867**  |
| 1 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 234.477  |
| 2 | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng | 41.257  |
| 3 | Công an tỉnh | 0  |
| 4 | Chi kp tăng thêm theo Nghị định số 16/2025/NĐ-CP | 162.315  |
| 5 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 5.969  |
| 6 | Chi quốc phòng, an ninh biên giới | 54.849  |
| **II** | **Chi an ninh** | **151.843**  |
| 1 | Công an tỉnh | 149.370  |
| 2 | Hội Nông dân | 90  |
| 3 | Tỉnh đoàn | 140  |
| 4 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 140  |
| 5 | Hội Cựu chiến binh | 80  |
| 6 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 190  |
| 7 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 30  |
| 8 | Hội Người cao tuổi  | 30  |
| 9 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 270  |
| 10 | Sở Khoa học và Công nghệ  | 40  |
| 11 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 210  |
| 12 | Sở Y tế | 18  |
| 13 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 120  |
| 14 | Liên đoàn Lao động | 120  |
| 15 | Đài Phát thanh và Truyền hình | 145  |
| 16 | Báo Đồng Nai | 100  |
| 17 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 40  |
| 18 | Tòa án nhân dân tỉnh | 40  |
| 19 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: | 670  |
|  |  *- Văn phòng Ủy ban MTTQ* | *190*  |
|  |  *- Hội Nông dân* | *90*  |
|  |  *- Tỉnh đoàn* | *140*  |
|  |  *- Hội Liên hiệp Phụ nữ* | *140*  |
|  |  *- Hội Cựu chiến binh* | *80*  |
|  |  *- Hội Người cao tuổi*  | *30*  |
| **III** | **Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề** | **3.940.424**  |
| 1 | Chi sự nghiệp giáo dục  | 2.113.311  |
|  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 1.926.463  |
|  | Đại học Đồng Nai  | 16.242  |
|  | Dự toán chưa phân bổ | 80.606  |
|  | Miễn giảm học phí theo NĐ số 81/2021/NĐ-CP | 90.000  |
| 2 | Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề | 1.827.113  |
|  | Đại học Đồng Nai | 163.722  |
|  | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai | 25.255  |
|  | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai | 24.743  |
|  | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | 19.866  |
|  | Trường Cao đẳng Bình Phước | 40.350  |
|  | Trường Chính trị Đồng Nai | 40.782  |
|  | Sở Nội vụ | 9.563  |
|  | Sở Khoa học Công nghệ | 320  |
|  | Sở Y tế | 900  |
|  | Sở Ngoại vụ | 2.800  |
|  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 7.793  |
|  | Công an tỉnh | 280  |
|  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 70.287  |
|  | Sở Tài chính  | 160  |
|  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 66.336  |
|  | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 1.717  |
|  | Kinh phí tiền ăn trẻ em; học bổng học sinh DTNT Nghị định 86/2015/NĐ-CP; 116/2016/NĐ-CP | 1.280  |
|  | Chi cải cách tiền lương | 1.257.712  |
|  |  *- Kinh phí tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của năm 2024 (theo phụ lục đính kèm)* | *38.996*  |
|  |  *- Sở Xây dựng* | *24.977*  |
|  |  *- Sở Nội vụ* | *24.615*  |
|  |  *- Sở Giáo dục và Đào tạo* | *257*  |
|  |  *- Sở Công thương* | *903*  |
|  |  *- Sở Y tế* | *1.373*  |
|  |  *- Hội Nông dân* | *1.928*  |
|  |  *- Văn phòng UBND tỉnh* | *7.866*  |
|  |  *- Sở Giáo dục và Đào tạo* | *874*  |
|  |  *- Sở Khoa học và Công nghệ* | *5.943*  |
|  |  *- Sở Nông nghiệp và Môi trường* | *14.107*  |
|  |  *- Văn phòng Tỉnh ủy* | *12.682*  |
|  |  *- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước* | *651*  |
|  |  *- Dự toán chưa phân bổ* | *1.122.540*  |
|  | Kinh phí giáo viên tăng thêm | 72.247  |
|  | Quỹ khuyến học khuyến tài | 10.000  |
|  | Đào tạo nghề cho bộ đội, công an hoàn thành nghĩa vụ (Sở Giáo dục và Đào tạo) | 2.000  |
|  | Đào tạo khác | 9.000  |
|  |  *- Sở Giáo dục và Đào tạo* | *1.933*  |
|  |  *- Sở Dân tộc và Tôn giáo* | *22*  |
|  |  *- Trường Cao đẳng Bình Phước* | *1.457*  |
|  |  *- Sở Xây dựng* | *63*  |
|  |  *- Sở Y tế* | *136*  |
|  |  *- Đài PTTH&BBP* | *36*  |
|  |  *- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh* | *76*  |
|  |  *- Ban Quản lý khu kinh tế* | *76*  |
|  |  *- Văn phòng UBND tỉnh* | *23*  |
|  |  *- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh* | *103*  |
|  |  *- Sở Ngoại vụ* | *23*  |
|  |  *- Sở Khoa học và Công nghệ* | *23*  |
|  |  *- Sở Nông nghiệp và Môi trường* | *102*  |
|  |  *- Dự toán chưa phân bổ* | *4.927*  |
| **IV** | **Chi phát thanh truyền hình** | **174.816**  |
|  | Đài Phát thanh và Truyền hình | 174.232  |
|  | Dự toán chưa phân bổ | 584  |
| **V** | **Chi khoa học công nghệ** | **297.811**  |
|  | Sở Khoa học Công nghệ | 127.588  |
|  | Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học | 7.081  |
|  | Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật | 8.001  |
|  | Công an tỉnh | 4.741  |
|  | Tỉnh đoàn | 1.308  |
|  | Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai | 51  |
|  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 9.232  |
|  | Sở Y tế | 39.420  |
|  | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | 52  |
|  | Trường Đại học Đồng Nai | 220  |
|  | Chi nhiệm vụ Khoa học công nghệ theo Nghị quyết số 57-NQ | 100.117  |
| **VI** | **Chi y tế, dân số và gia đình** | **2.337.274**  |
|  | Sở Y tế  | 1.388.523  |
|  | Hỗ trợ thu nhập bác sĩ | 16.631  |
|  | Kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng | 385.709  |
|  | Kinh phí đối ứng ngân sách địa phương năm 2025 cho Dự án RAI3E | 600  |
|  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 6.690  |
|  | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 539.121  |
| **VII** | **Chi văn hóa thông tin** | **170.082**  |
|  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 122.602  |
|  | Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa | 4.453  |
|  | Liên đoàn Lao động tỉnh | 500  |
|  | Nhà xuất bản | 2.500  |
|  | Tỉnh đoàn | 2.714  |
|  | Văn phòng UBND tỉnh | 8.102  |
|  | Sở Nội vụ | 19.474  |
|  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 834  |
|  | Dự toán chưa phân bổ | 8.903  |
| **VIII** | **Chi thể dục thể thao** | **231.703**  |
|  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  | 231.703  |
| **IX** | **Chi bảo vệ môi trường** | **119.840**  |
|  | Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa | 14.528  |
|  | BQL Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai | 2.521  |
|  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 91.705  |
|  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 500  |
|  | Sở Công Thương | 3.260  |
|  | BQL các khu công nghiệp Đồng Nai | 1.326  |
|  | Công an tỉnh | 2.110  |
|  | Ban Quản lý Khu kinh tế | 300  |
|  | Dự toán chưa phân bổ | 3.590  |
| **X** | **Chi sự nghiệp kinh tế** | **1.162.768**  |
| **1** | **Chi sự nghiệp lâm nghiệp** | **159.719**  |
|  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 116.931  |
|  | Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa | 42.788  |
| **2** | **Chi sự nghiệp nông nghiệp** | **116.496**  |
|  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 115.999  |
|  | Tỉnh đoàn | 497  |
| **3** | **Sự nghiệp thủy lợi** | **22.698**  |
|  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 15.007  |
|  | Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa | 691  |
|  | Công ty Khai thác công trình thủy lợi | 7.000  |
| **4** | **Chi sự nghiệp công thương** | **29.698**  |
|  | Sở Công Thương | 29.698  |
| **5** | **Chi sự nghiệp giao thông** | **340.076**  |
|  | Sở Xây dựng  | 215.580  |
|  | BQLDA ĐTXD công trình giao thông | 110.000  |
|  | BQL DA ĐTXD tỉnh | 14.496  |
| **6** | **Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính,...** | **147.876**  |
|  | Sở Tài nguyên và Môi trường | 147.876  |
| **7** | **Chi sự nghiệp quy hoạch** | **0**  |
|  | Sở Xây dựng  | 0  |
|  | Kinh phí quy hoạch cấp tỉnh, huyện | 0  |
| **8** | **Chi sự nghiệp du lịch** | **12.849**  |
|  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 12.849  |
| **9** | **Sự nghiệp công nghệ thông tin** | **20.478**  |
|  | Sở Khoa học và Công nghệ | 20.478  |
| **10** | **Sự nghiệp kinh tế khác**  | **312.878**  |
|  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 6.407  |
|  | Sở Tài chính  | 2.000  |
|  | Cục Quản lý thị trường tỉnh | 1.240  |
|  | Sở Khoa học Công nghệ | 21.513  |
|  | Sở Xây dựng để thực hiện các nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 44 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 | 9.000  |
|  | Sở Xây dựng | 4.410  |
|  | Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch | 396  |
|  | Sở Tư pháp | 4.267  |
|  | Ban QL Khu kinh tế (Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp) | 1.500  |
|  | Ban Quản lý vườn quốc gia Bù Gia Mập | 27.265  |
|  | Ban QL Khu kinh tế (Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) | 2.839  |
|  | Văn phòng UBND tỉnh | 5.212  |
|  | Ban Quản lý cửa khẩu Hoàng Diệu | 100  |
|  | Ban Quản lý cửa khẩu Lộc Thịnh | 100  |
|  | Kinh phí hoạt động của các chi bộ đảng | 4.200  |
|  | Kinh phí lưu trữ | 1.500  |
|  |  *- Sở Giáo dục và Đào tạo* | *156*  |
|  |  *- Sở Y tế* | *834*  |
|  |  *- Ban Quản lý Khu kinh tế* | *493*  |
|  |  *- Dự toán chưa phân bổ* | *17*  |
|  | Kinh phí các ngày lễ lớn | 2.000  |
|  |  *- Ban Tuyên giáo* | *168*  |
|  |  *- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch*  | *865*  |
|  |  *- Đài phát thanh, truyền hình và BBP* | *508*  |
|  |  *- Văn phòng UBND tỉnh* | *265*  |
|  |  *- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh* | *83*  |
|  |  *- Sở Y tế* | *3*  |
|  |  *- Tỉnh đoàn* | *22*  |
|  |  *- Công an tỉnh* | *86*  |
|  | Kinh phí trích xử phạt sau thanh tra | 1.500  |
|  |  *- Thanh tra tỉnh* | *1.042*  |
|  |  *- Dự toán chưa phân bổ* | *458*  |
|  | Tuyên truyền phổ biến pháp luật và các hoạt động sự nghiệp khác | 2.500  |
|  |  *- Sở Nội vụ* | *167*  |
|  |  *- Dự toán chưa phân bổ* | *2.333*  |
|  | Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa | 1.900  |
|  | Ban ATGT tỉnh | 5.880  |
|  | Ban ATGT cấp huyện | 5.500  |
|  | Chi uỷ thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 25.000  |
|  | Chi hỗ trợ cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Binh Phước và thủy lợi nhỏ Lộc Ninh | 7.450  |
|  | Chi trả chi phí chuyển nhượng vốn NN cho Công ty Cổ phần xây dựng Bình Phước | 358  |
|  | Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng) | 59.293  |
|  | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đã phân bổ cho các đơn vị, địa phương) | 51.727  |
|  | Kinh phí cắm mốc phân giới tuyến Việt Nam - Campuchia (Ban Chỉ đạo công tác biên giới) - Sở Ngoại vụ | 887  |
|  | Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững | 4.960  |
|  |  *- Sở Nông nghiệp và Môi trường* | *3.980*  |
|  |  *- Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập* | *980*  |
|  | Dự toán chưa phân bổ | 51.974  |
| **XI** | **Chi Quản lý hành chính nhà nước - Đảng - đoàn thể** | **1.907.540**  |
| 1 | Chi quản lý nhà nước | 1.023.183  |
|  | Sở Dân tộc và Tôn giáo  | 37.477  |
|  | Sở Khoa học Công nghệ | 38.504  |
|  | Sở Công Thương | 41.550  |
|  | Sở Giáo dục - Đào tạo | 31.975  |
|  | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  | 1.529  |
|  | Sở Nội vụ  | 115.031  |
|  | Sở Nông nghiệp và Môi trường  | 130.790  |
|  | Sở Tài chính  | 80.441  |
|  | Sở Tư pháp | 23.626  |
|  | Sở Xây dựng  | 162.867  |
|  | Sở Y tế | 36.764  |
|  | Thanh tra tỉnh | 41.794  |
|  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 32.519  |
|  | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh | 48.656  |
|  | Văn phòng UBND tỉnh | 129.049  |
|  | Ban Quản lý Khu kinh tế | 10.308  |
|  | Sở Ngoại vụ | 10.672  |
|  | Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai | 41.726  |
|  | Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học | 7.906  |
| 2 | Đảng | 301.692  |
| 3 | Đoàn thể | 430.939  |
| a | Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp | 96.596  |
|  | Hội Chữ thập đỏ | 8.768  |
|  | Hội Người mù | 3.810  |
|  | Hội Đông y | 986  |
|  | Hội Khuyến học | 3.962  |
|  | Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật | 7.556  |
|  | Hội Luật gia | 2.637  |
|  | Hội Nhà báo | 3.123  |
|  | Hội Nạn nhân chất độc màu da cam | 2.551  |
|  | Hội Cựu thanh niên xung phong | 4.447  |
|  | Hội Văn học nghệ thuật | 20.295  |
|  | Hội Người cao tuổi | 3.226  |
|  | Hội bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi-bệnh nhân nghèo | 760  |
|  | Liên minh Hợp tác xã | 13.619  |
|  | Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ | 200  |
|  | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 14.302  |
|  | Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày | 2.981  |
|  | Hội Sinh viên | 2.984  |
|  | Quan hệ khác (Đoàn Luật sư) | 389  |
| b | Chi tổ chức chính trị, xã hội | 117.878  |
|  | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh | 21.742  |
|  | Hội Cựu chiến binh | 9.342  |
|  | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 20.050  |
|  | Hội Nông dân | 24.098  |
|  | Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi | 3.793  |
|  | Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân | 1.320  |
|  | Tỉnh đoàn | 37.533  |
| c | Chi tổ chức chính trị, xã hội, Hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp | 216.465  |
|  | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: | 216.465  |
|  |  *- Văn phòng Ủy ban MTTQ* | *22.706*  |
|  |  *- Tỉnh đoàn* | *41.460*  |
|  |  *- Hội Liên hiệp Phụ nữ* | *20.611*  |
|  |  *- Hội Nông dân* | *25.602*  |
|  |  *- Hội Cựu chiến binh* | *9.384*  |
|  |  *- Hội Chữ thập đỏ* | *8.789*  |
|  |  *- Hội Người mù* | *3.787*  |
|  |  *- Hội Cựu thanh niên xung phong* | *4.349*  |
|  |  *- Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh* | *2.556*  |
|  |  *- Hội Người cao tuổi* | *3.235*  |
|  |  *- Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày* | *2.981*  |
|  |  *- Hội Nhà báo* | *3.125*  |
|  |  *- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh* | *20.430*  |
|  |  *- Liên minh Hợp tác xã* | *13.647*  |
|  |  *- Hội Luật gia* | *2.642*  |
|  |  *- Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật* | *7.563*  |
|  |  *- Hội khuyến học* | *3.967*  |
|  |  *- Hội Sinh viên* | *2.984*  |
|  |  *- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị* | *14.302*  |
|  |  *- Quan hệ khác (Đoàn Luật sư)* | *389*  |
|  |  *- Hội Đông y* | *991*  |
|  |  *- Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ* | *200*  |
|  |  *- Hội bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo* | *765*  |
| 4 | Kinh phí Đại hội Đảng bộ năm 2025 | 42.000  |
| 5 | Kinh phí mua sắm xe công năm 2025 | 28.200  |
|  |  *- Sở Tư pháp*  | *1.044*  |
|  |  *- Sở Dân tộc và Tôn giáo* | *1.044*  |
|  |  *- Văn phòng Tỉnh ủy* | *1.044*  |
|  |  *- Sở Công Thương* | *1.044*  |
|  |  *- Văn phòng UBND tỉnh* | *1.044*  |
|  |  *- Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy* | *1.044*  |
|  |  *- Dự toán chưa phân bổ* | *21.936*  |
| 6 | Dự toán chưa phân bổ | 81.526  |
| **XII** | **Chi đảm bảo xã hội** | **399.494**  |
|  | Cơ sở cai nghiện ma tuý  | 9.697  |
|  | Cơ sở cai nghiện ma túy số 05 - Công an tỉnh | 35.766  |
|  | Sở Y tế | 53.244  |
|  | Sở Nội vụ  | 184.219  |
|  | Đảm bảo xã hội | 21.600  |
|  |  *- Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng chính sách, truyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội - Sở Lao động TB&XH* | *14.866*  |
|  |  *- Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng chính sách, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội - Sở Nội vụ*  | *3.634*  |
|  |  *- Mai táng phí cho các đối tượng cựu chiến binh; trợ cấp thanh niên xung phong - Sở Lao động TB&XH*  | *2*  |
|  |  *- Mai táng phí cho các đối tượng cựu chiến binh; trợ cấp thanh niên xung phong - Sở Nội vụ*  | *298*  |
|  |  *- Đón hài cốt liệt sỹ, viếng đám tang dối tượng chính sách, người có công - Sở Lao động TB&XH* | *161*  |
|  |  *- Đón hài cốt liệt sỹ, viếng đám tang dối tượng chính sách, người có công - Sở Nội vụ*  | *239*  |
|  |  *- Đưa đối tượng người có công đi điều dưỡng - Sở Nội vụ* | *1.200*  |
|  |  *- Kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP - Sở Y tế* | *1.200*  |
|  | Dự toán chưa phân bổ | 345  |
|  | Kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP | 3.625  |
|  | Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 20.654  |
|  | Quỹ vì người nghèo | 20.000  |
|  | Công an tỉnh | 40.794  |
|  | Sở Nông nghiệp và Môi trường  | 57  |
|  | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 9.493  |
| **XIII** | **Chi khác** | **175.363**  |
|  | Sở Tư pháp | 7.912  |
|  | Liên đoàn Lao động tỉnh | 30.614  |
|  | Chi hỗ trợ Tết cho các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn | 19.000  |
|  | Tòa án nhân dân tỉnh | 879  |
|  | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 830  |
|  | Cục Thi hành án dân sự tỉnh | 600  |
|  | Cục Thống kê | 403  |
|  | BQL các khu công nghiệp Đồng Nai | 1.389  |
|  | Tiền tết cho CBCCVC 2025 | 21.688  |
|  | Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước | 224  |
|  | Văn phòng Tỉnh ủy | 406  |
|  | Văn phòng UBND tỉnh | 2.610  |
|  | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng | 1.812  |
|  | Công an tỉnh | 2.144  |
|  | Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 50  |
|  | Sở Xây dựng | 1.445  |
|  | Hội Văn học nghệ thuật | 433  |
|  | Hội Nhà báo | 408  |
|  | Sở Nội vụ | 651  |
|  | Khác | 81.865  |
| **XIV** | **Tiết kiệm 10% chi thường xuyên** | **26.731**  |