|  |
| --- |
| **Phụ lục I** |
| **ĐỊNH MỨC CHI CÁC KHOẢN KINH PHÍ ĐẶC THÙ** **THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI QUẬN, HUYỆN** |
| *(Kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND thành phố)* |
|  |  |  |
| **STT** | **Nội dung** | **Mức phân bổ** |
| 1 | Kinh phí thực hiện công tác tôn giáo | 45 triệu đồng/quận, huyện |
| 2 | Kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan Thường trực | 15 triệu đồng/quận, huyện |
| 3 | Kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch do miễn thu lệ phí hộ tịch theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTG | 5 triệu đồng/phường xã/năm |
| 4 | Kinh phí tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân theo Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001  | 10 triệu đồng/quận,huyện |
| 5 | Kinh phí trang phục cho cơ quan Thanh tra theo Thông tư liên tịch 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14/12/2007 | Lập dự toán kinh phí theo quy định hiện hành |
| 6 | Kinh phí Ban Phòng chống lụt bão  | 20 triệu đồng/01 ban |
| 7 | Kinh phí thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình theo QĐ 10699/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND thành phố  | 23 triệu đồng/quận, huyện/năm |
| 8 | Phụ cấp trách nhiệm cho cấp uỷ viên cho các chi Đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị - Xã hội theo Quyết định 169-QĐ/TW của BCH trung ương Đảng | 0,3 mức lương tối thiểu/uỷ viên/tháng |
| 9 | Kinh phí thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Thông tư 03/2010/TT-BTP ngày 3/3/2010 của Bộ Tư pháp | 10 triệu đồng/quận,huyện/năm |
| 10 | Phụ cấp ưu đãi đối với người làm công tác tôn giáo theo Công văn số 5364/UBND-NCPC ngày 30/8/2010 của UBND thành phố | Theo mức: chuyên trách: 1 lần lương tối thiểu; bán chuyên trách: 0,5 lần lương tối thiểu. |

|  |
| --- |
| **Phụ lục II** |
| **ĐỊNH MỨC CHI CÁC KHOẢN KINH PHÍ ĐẶC THÙ** **THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI PHƯỜNG, XÃ** |
| *(Kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06 / 12 /2010 của UBND thành phố)* |
| **STT** | **Nội dung** | **Định mức phân bổ** |
| 1 | Phụ cấp, SHP đại biểu HĐND xã theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Quốc hội | 0,3 mức lương tối thiểu/tháng |
| 2 | BHYT Đại biểu HĐND xã đối với ĐB không hưởng lương từ ngân sách theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Quốc hội | 4,5% mức lương tối thiểu/tháng |
| 3 | Kinh phí hoạt động của HĐND xã | 5 triệu đồng/xã/năm |
| 4 | Kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  | 10 triệu đồng/phường, xã/năm |
| 5 | Kinh phí quản lý đường Nguyễn Tất Thành, Sơn Trà - Điện Ngọc | Theo quy định hiện hành |
| 6 | Kinh phí thực hiện mô hình "một cửa liên thông" tại xã, phường theo QĐ 2892/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND thành phố | Đối với phường: 0,8 triệu đồng/tháng/phường, Đối với xã: nhóm A: 1,2 triệu đồng/tháng/xã, nhóm B: 1,1 triệu đồng/tháng/xã, nhóm C: 1,0 triệu đồng/tháng/xã. |
| 7 | Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cán bộ công chức phường xã theo Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 21/8/2010 của UBND thành phố  | Đối với phường, xã loại 1: 10% lương theo ngạch bậc chức vụ; loại 2: 5% lương theo ngạch bậc chức vụ  |
| 8 | Phụ cấp phân theo đơn vị hành chính đối với cán bộ không chuyên trách theo Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 21/8/2010 của UBND thành phố. | Đối với phường, xã loại 1: 10% mức phụ cấp; loại 2: 5% mức phụ cấp. |
| 9 | Phụ cấp cho cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại phường, xã theo Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND thành phố  | 200.000 đồng/người/tháng |
| 10 | Kinh phí tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân theo Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 | 5 triệu đồng/phường, xã/năm |
| 11 | Kinh phí thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình theo QĐ 10699/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND thành phố  | 5 triệu đồng/phường, xã/năm |
| 12 | Kinh phí trợ giúp pháp lý tại cơ sở theo Công văn số 778/BTP-TGPL ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp và hỗ trợ tủ sách pháp luật phường xã theo QĐ 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng CP (Kinh phí tủ sách 2trđ/p,x; kinh phí trợ giúp pháp lý 5trđ/p,x) | 7 triệu đồng/phường, xã/năm |
| 13 | Kinh phí thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Thông tư 03/2010/2010 ngày 3/3/2010 của Bộ Tư pháp  | 5triệu đồng/phường xã/năm |
| 14 | Phụ cấp ưu đãi đối với người làm công tác tôn giáo theo Công văn số 5364/UBND-NCPC ngày 30/8/2010 của UBND thành phố | Theo mức: chuyên trách: 1 lần lương tối thiểu; bán chuyên trách: 0,5 lần lương tối thiểu. |
|   |   |   |
|  |  |  |
| **Phụ lục III** |
| **TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA** |
| **CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2011** |
| *(Kèm theo QĐ số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND thành phố)* |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  | *ĐVT: Phần trăm(%)* |
| **STT** | **Quận, huyện** | Trung | Địa  | *Trong đó* |
|  |  | ương | phương | **NSTP** | **NSQ,H** |
| A | B | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 |
| 1 | Quận Hải Châu | 15 | 85 | 53 | 32 |
| 2 | Quận Thanh Khê | 15 | 85 | 22 | 63 |
| 3 | Quận Liên Chiểu | 15 | 85 | 15 | 70 |
| 4 | Quận Sơn Trà | 15 | 85 | 0 | 85 |
| 5 | Quận Ngũ H Sơn | 15 | 85 | 0 | 85 |
| 6 | Quận Cẩm Lệ | 15 | 85 | 0 | 85 |
| 7 | Huyện Hòa Vang | 15 | 85 | 0 | 85 |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ghi chú:** |  |  |  |  |
| Tỷ lệ phân chia ở trên được áp dụng đối với các nguồn thu: Thuế Giá trị gia tăng, |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế Tiêu thụ đặc biệt do Chi |
| cục thuế quận, huyện trực tiếp quản lý thu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Phụ lục IV** |
| **TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA** |
| **CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2011** |
| *(Kèm theo QĐ số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND thành phố)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *ĐVT: Phần trăm(%)* |
|  |  | **Thuế**  | **Thuế** | **Thuế** | **Thuế** | **Thuế** | **Lệ phí**  |
| **STT** | **Phường, xã** | **giá trị** | **thu nhập** | **tiêu thụ** | **môn bài** | **nhà đất** | **trước bạ** |
|  |  | **gia tăng** | **cá nhân** | **đặc biệt** |  |  | **nhà đất** |
| *A* | *B* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|   | **Quận Hải Châu** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Hải Châu 2 | 12 | 12 | 12 | 70 | 70 |   |
| 2 | Hải Châu 1 | 22 | 22 | 22 | 70 | 70 |   |
| 3 | Phước Ninh | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
| 4 | Thạch Thang | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
| 5 | Nam Dương | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
| 6 | Hòa Cường Bắc | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
| 7 | Hòa Cường Nam | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
| 8 | Hòa Thuận Đông | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
| 9 | Hòa Thuận Tây | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
| 10 | Bình Thuận | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
| 11 | Bình Hiên | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
| 12 | Thanh Bình | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
| 13 | Thuận Phước | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 |   |
|   | **Quận Thanh Khê** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Vĩnh Trung  | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |   |
| 2 | Thạc Gián | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 |   |
| 3 | Chính Gián  | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 |   |
| 4 | Tân Chính | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 |   |
| 5 | An Khê  | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 |   |
| 6 | Thanh Khê Đông | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 |   |
| 7 | Xuân Hà | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 |   |
| 8 | Hòa Khê | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 |   |
| 9 | Thanh Khê Tây | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 |   |
| 10 | Tam Thuận | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 |   |
|   | **Quận Liên Chiểu** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Hòa Khánh Nam | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |   |
| 2 | Hòa Khánh Bắc | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |   |
| 3 | Hòa Minh | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |   |
| 4 | Hòa Hiệp Nam | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |   |
| 5 | Hòa Hiệp Bắc | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |   |
|   | **Quận Sơn Trà** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | An Hải Đông | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 2 | An Hải Tây  | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 3 | An Hải Bắc | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 4 | Phước Mỹ | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 5 | Thọ Quang | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 6 | Nại Hiên Đông | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 7 | Mân Thái | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
|   | **Quận Ngũ Hành Sơn** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Mỹ An | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 2 | Khuê Mỹ | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 3 | Hòa Hải | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 4 | Hòa Quý | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
|   | **Quận Cẩm Lệ** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Khuê Trung | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 2 | Hòa Thọ Đông | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 3 | Hòa An | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 4 | Hòa Xuân | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 5 | Hòa Thọ Tây | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
| 6 | Hòa Phát | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 |   |
|   | **Huyện Hoà Vang** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Hòa Tiến | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Hòa Châu  | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Hòa Phước | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Hòa Nhơn | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | Hòa Phong | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
| 6 | Hòa Khương | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Hòa Sơn | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Hòa Liên | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
| 9 | Hòa Ninh | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
| 10 | Hòa Bắc | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | Hòa Phú | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Ghi chú:*** |
| *- Thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và thuế môn bài áp dụng đối với các hộ kinh doanh cá thể* |
|  *- Đối với thuế môn bài, thuế nhà đất, lệ phí trước bạ: được điều tiết cho ngân sách quận, huyện hưởng 100% và tiếp tục phân chia giữa ngân sách quận, huyện với ngân sách phường, xã theo tỷ lệ nêu trên.* |
|  *- Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp nếu trên thực tế có phát sinh thì điều tiết cho ngân sách phường, xã hưởng 100%.* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Phụ lục V** |
| **CÁC PHƯỜNG, XÃ CÓ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP THỦY SẢN NÔNG LÂM** |
| *(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng)* |
| **STT** | **Phường, xã** | **Thuộc quận, huyện** | **STT** | **Phường, xã** | **Thuộc quận, huyện** |
| 1 | Phường Hòa Cường Bắc | Hải Châu | 19 | Phường Hòa Hiệp Bắc | Liên Chiểu |
| 2 | Phường Hòa Cường Nam | Hải Châu | 20 | Phường Hòa Hiệp Nam | Liên Chiểu |
| 3 | Phường Thuận Phước | Hải Châu | 21 | Phường Hòa Minh | Liên Chiểu |
| 4 | Phường Thanh Bình | Hải Châu | 22 | Phường Hòa Xuân | Cẩm Lệ |
| 5 | Phường Thanh Khê Đông | Thanh Khê | 23 | Phường Hòa An | Cẩm Lệ |
| 6 | Phường Thanh Khê Tây | Thanh Khê | 24 | Phường Hòa Phát | Cẩm Lệ |
| 7 | Phường Xuân Hà | Thanh Khê | 25 | Phường Hòa Thọ Đông | Cẩm Lệ |
| 8 | Phường An Hải Đông | Sơn Trà | 26 | Phường Hòa Thọ Tây | Cẩm Lệ |
| 9 | Phường An Hải Tây | Sơn Trà | 27 | Xã Hòa Tiến | Hòa Vang |
| 10 | Phường An Hải Bắc | Sơn Trà | 28 | Xã Hòa Khương | Hòa Vang |
| 11 | Phường Phước Mỹ | Sơn Trà | 29 | Xã Hòa Nhơn | Hòa Vang |
| 12 | Phường Nại Hiên Đông | Sơn Trà | 30 | Xã Hòa Phong | Hòa Vang |
| 13 | Phường Mân Thái | Sơn Trà | 31 | Xã Hòa Phước | Hòa Vang |
| 14 | Phường Thọ Quang | Sơn Trà | 32 | Xã Hòa Châu | Hòa Vang |
| 15 | Phường Hòa Quý | Ngũ Hành Sơn | 33 | Xã Hòa Bắc | Hòa Vang |
| 16 | Phường Hòa Hải | Ngũ Hành Sơn | 34 | Xã Hòa Phú | Hòa Vang |
| 17 | Phường Khuê Mỹ | Ngũ Hành Sơn | 35 | Xã Hòa Ninh | Hòa Vang |
| 18 | Phường Mỹ An | Ngũ Hành Sơn | 36 | Xã Hòa Liên | Hòa Vang |
|   |   |   | 37 | Xã Hòa Sơn | Hòa Vang |