**PHỤ LỤC**

DỰ TOÁN CHI ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2023
*(Kèm theo công văn số 546/BTC-HCSN ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính)*

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG** | **DỰ TOÁN 2023** |
|  | **Tổng số** | **214.674** |
| 1 | Học viện CT QG HCM | 7.000 |
| 2 | Văn phòng Trung ương Đảng | 5.880 |
| 3 | Văn phòng Quốc hội | 4.074 |
| 4 | Văn phòng Chủ tịch nước | 250 |
| 5 | Văn phòng Chính phủ | 3.000 |
| 6 | Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp | 900 |
| 7 | Tòa án Nhân dân tối cao | 23.000 |
| 8 | Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | 25.000 |
| 9 | Bộ Công an | 10.000 |
| 10 | Bộ Quốc phòng | 12.000 |
|  | - Chi đào tạo của Bộ Quốc phòng | 11.000 |
|  | - Chi đào tạo của Ban Cơ yếu Chính phủ | 1.000 |
| 11 | Bộ Ngoại giao | 4.500 |
| 12 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 5.500 |
| 13 | Bộ Giao thông vận tải | 2.800 |
| 14 | Bộ Công thương | 7.840 |
| 15 | Bộ Xây dựng | 4.000 |
| 16 | Bộ Y tế | 1.200 |
| 17 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 4.200 |
| 18 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 2.940 |
| 19 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 3.500 |
| 20 | Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội | 3.200 |
| 21 | Bộ Tài chính | 21.500 |
| 22 | Bộ Tư pháp | 16.500 |
| 23 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 6.500 |
| 24 | Thanh tra Chính phủ | 1.000 |
| 25 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 3.000 |
| 26 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 8.040 |
| 27 | Bộ Nội vụ | 18 300 |
| 28 | Ủy ban Dân tộc | 1.200 |
| 29 | Kiểm toán Nhà nước | 3.500 |
| 30 | Ban QL Lăng Chủ tịch HCM | 200 |
| 31 | Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam | 500 |
| 32 | TW Đoàn Thanh niên CS HCM | 500 |
| 33 | TW Hội liên hiệp phụ nữ VN | 550 |
| 34 | Hội Nông dân Việt Nam | 500 |
| 35 | Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam | 1.500 |
| 36 | Hội Cựu chiến binh Việt Nam | 300 |
| 37 | Ban Quản lý Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam | 300 |