SỞ Y TẾ NGHỆ AN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/QĐ-TTYT

*Quỳ Châu, ngày 12 tháng 01 năm 2018*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Y tế Quỳ Châu**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU**

- Căn cứ vào Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp Y tế công lập;

- Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu và Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu;

- Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu ngày 06/01/2018;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu” (Bao gồm cả trạm y tế xã).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

**Điều 3.** Các ông (bà) Trưởng các khoa, phòng Trung tâm Y tế; Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn Tân Lạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:* GIÁM ĐỐC**

- Sở Y tế;

- UBND huyện;

- Phòng TC-KH;

- Kho bạc NN huyện;

- Như Điều 3;

- Lưu VT-TCCB.

**Đặng Tân Minh**

**Quy chÕ**

***Chi tiªu néi bé Trung t©m y tÕ huyÖn Quú ch©u***

“*Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 06/2018/QCCT-BV ngµy 12/01/2018 cña Gi¸m ®èc Trung t©m y tÕ Quú ch©u*“

PhÇn I: Nh÷ng c¨n cø x©y dùng

- C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè: 16/2015/N§-CP ngµy 14/02/2015 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ Quy ®Þnh c¬ chÕ tù chñ cña ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ c«ng lËp.

- C¨n cø Th«ng t­ sè: 40/2017/TT-BTC ngµy 28/4/2017 cña Bé tµi chÝnh vÒ quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é chi tæ chøc c¸c héi nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 32/2015/Q§-TTg ngµy 04/08/2015 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh tiªu chuÈn, ®Þnh møc vµ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông xe « t« trong c¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp, c«ng ty TNHH mét thµnh viªn do nhµ n­íc n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 51/2013/Q§-UBND ngµy 13/9/2013 cña UBND TØnh nghÖ an vÒ viÖc Ban hµnh Quy ®Þnh vÒ viÖc lËp dù to¸n, qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc dµnh cho c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, c«ng chøc trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An.

- Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện.

Quy chÕ chi tiªu néi bé cña Trung t©m y tÕ huyÖn quú ch©u ®­îc x©y dùng víi nh÷ng néi dung cô thÓ nh­ sau:

**PhÇn II: Môc ®Ých yªu cÇu**

1. Trung t©m ®­îc quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc tæ chøc c«ng viÖc, s¾p xÕp l¹i bé m¸y, sö dông lao ®éng vµ nguån lùc tµi chÝnh ®Ó hoµn thanh nhiÖm vô ®­îc giao vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.

T¹o quyÒn chñ ®éng trong viÖc qu¶n lý vµ chi tiªu cho thñ tr­ëng ®¬n vÞ T¹o quyÒn chñ ®éng cho c¸n bé, viªn chøc trong ®¬n vÞ hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ chÕ ®é tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi tiªu trong ®¬n vÞ, tõng b­íc t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp, nguån kinh phÝ thu tõ viÖn phÝ, dÞch vô kh¸c trong Trung t©m ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. Ph¸t huy sö dông tèi ®a mäi nguån lùc, sö dông tµi s¶n ph­¬ng tiÖn ®óng môc ®Ých vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ t¹o sù c«ng b»ng trong ®¬n vÞ khuyÕn khÝch t¨ng thu tiÕt kiÖm chi, thu hót vµ gi÷ ®­îc nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc trong ®¬n vÞ.

2. N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng vÒ t¨ng c­êng n©ng cao y ®øc, tinh thÇn th¸i ®é phôc vô vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh.

**PhÇn III- Nh÷ng Quy ®Þnh chung**

1. Quy chÕ nµy ®­îc cô thÓ ho¸ ch­¬ng tr×nh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ nh»m t¨ng thu tiÕt kiÖm chi. §¬n vÞ thùc hiÖn quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ vµ tµi chÝnh ®­îc lËp dùa trªn NghÞ ®Þnh sè: 16/2015/N§-CP ngµy 14/02/2015 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ Quy ®Þnh c¬ chÕ tù chñ cña ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ c«ng lËp; C¨n cø Th«ng t­ sè: 40/2017/TT-BTC ngµy 28/4/2017 cña Bé tµi chÝnh vÒ quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é chi tæ chøc c¸c héi nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp. Quy chÕ nµy ®­îc ¸p dông thèng nhÊt trong toµn Trung t©m (Bao gåm c¶ tr¹m y tÕ x·) nh»m ®¶m b¶o cho Trung t©m hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, ®¶m b¶o ®­îc c¸c ho¹t ®éng th­êng xuyªn phï hîp víi c¸c ®Æc thï cña Trung t©m.

2. Kh«ng ®­îc dïng kinh phÝ cña cña trung t©m ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ, ®å dïng, tµi s¶n trang bÞ t¹i nhµ riªng cho c¸ nh©n hoÆc cho c¸ nh©n m­în d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo.

3. Trao quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ trong viÖc tæ chøc c«ng viÖc, s¾p xÕp l¹i bé m¸y sö dông lao ®éng vµ nguån lùc tµi chÝnh ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô, ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ; t¨ng nguån thu nh»m tõng b­íc n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong ®¬n vÞ.

4. Ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao (Kh¸m vµ ch÷a bÖnh cho nh©n nh©n) thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan ph¸p luËt vµ c¬ quan cÊp trªn vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. §¶m b¶o lîi Ých cña nhµ n­íc, quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

5. X¸c ®Þnh ®­îc nhiÖm vô, kÕ ho¹ch vµ ho¹t ®éng trong c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh.

6 C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ (T×nh h×nh c«ng viÖc vµ tµi chÝnh) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ x©y dùng kÕ ho¹ch biªn chÕ hµng n¨m göi c¬ quan chñ qu¶n trùc tiÕp ®Ó tæng hîp, gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn (T¨ng hoÆc gi¶m biªn chÕ). Thñ tr­ëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh ký hîp ®ång thuª kho¸n c«ng viÖc ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc kh«ng cÇn thiÕt bè trÝ biªn chÕ th­êng xuyªn; Ký hîp ®ång vµ hîp t¸c kh¸c ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ chuyªn m«n cña ®¬n vÞ.

7. Lµ c¨n cø ®Ó qu¶n lý, thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu trong ®¬n vÞ; Thùc hiÖn kiÓm so¸t cña KBNN; C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan thanh tra, kiÓm to¸n theo quy ®Þnh.

**PhÇn IV - Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ**

A. PhÇn thu

**Dù kiÕn tæng thu 2018: 57.625.000.000 ®ång**

Trong ®ã: - Dù to¸n NSNN giao n¨m 2018 20.109.000.000 ®ång

- Thu viÖn phÝ vµ BHYTÕ 37.504.000.000 ®ång

- Thu kh¸c 12.000.000 ®ång

C«ng t¸c thu viÖn phÝ vµ c¸c dÞch vô cã ph¸t sinh tµi chÝnh ®Òu ph¶i do phßng TCKT thu vµ ho¹ch to¸n vµo sæ s¸ch kÕ to¸n cña Trung t©m theo ®óng quy ®Þnh. ***Nghiªm cÊm c¸c khoa, phßng trong Trung t©m thu tiÒn d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo.***

**Quy ®Þnh vÒ thu viÖn phÝ vµ BHYTÕ, miÔn viÖn phÝ:**

1. Phßng TCKT chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu viÖn phÝ theo ®óng quy ®Þnh cña Trung t©m vµ nhµ n­íc.

BÖnh nh©n khi vµo nhËp viÖn phßng TCKT t¹m thu tiÒn ký göi viÖn phÝ (lÇn 1) møc thu cô thÓ nh­ sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | §èi t­îng | Sè tiÒn | Ghi chó |
| 1 | BÖnh nh©n kh«ng cã BHYTÕ | 1.500.000® |  |
| 2 | BÖnh nh©n cã BHYT (cïng chi tr¶ 20%) | 1.000.000® |  |
| 3 | BÖnh nh©n cã BHYT (cïng chi tr¶ 5%) | 500.000® |  |
| 4 | BÖnh nh©n mæ (PT-TT) | 2.000.000® |  |

Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ y t¸ khoa néi, khoa ngo¹i c©n ®èi l­îng tiÒn ký göi viÖn phÝ nÕu tiÒn thuèc v­ît qu¸ tiÒn ký göi, y t¸ tr­ëng 2 khoa cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu bÖnh nh©n ra phßng thu viÖn phÝ nép ký göi lÇn 2...

2. C¸c khoa, phßng trong Trung t©m ph¶i tæ chøc viÖc ghi chÐp thèng kª ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c chi phÝ sö dông cho ng­êi bÖnh trong qu¸ tr×nh kh¸m ch÷a bÖnh ®Ó lµm c¨n cø cho phßng TCKT thu tiÒn viÖn phÝ cña bÖnh nh©n. Cô thÓ nh­ sau:

- Thuèc, dÞch truyÒn

- M¸u

- O xy

- Ho¸ chÊt, vËt t­ tiªu hao

- Ngµy g­êng bÖnh

- Sè lÇn kh¸m bÖnh

- C¸c xÐt nghiÖm, dÞch vô kü thuËt, thñ thuËt, phÉu thuËt, th¨m dß chøc n¨ng .. vµ c¸c chi phÝ ®­îc phÐp thu kh¸c.

C¸c khoa phßng ph¶i më sæ tæng hîp theo dâi qu¸ tr×nh nhËn vµ cÊp thuèc. Cuèi th¸ng, quý lÊy sè liÖu tæng hîp ®èi chiÕu khoa d­îc, phßng TCKT.

***Tr­ëng c¸c khoa, phßng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm khi ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng kh«ng më sæ tæng hîp theo dâi nhËn vµ cÊp ph¸t thuèc; Lµm thÊt tho¸t viÖn phÝ nh­ ®Ó bÖnh nh©n trèn viÖn, thèng kª sai hoÆc kh«ng ®Çy ®ñ chi phÝ sö dông cho ng­êi bÖnh t¹i c¸c khoa.***

**3. Thñ tôc miÔn viÖn phÝ**

HiÖn nay nhµ n­íc ®· cã quü kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo v× vËy vÒ nguyªn t¾c Trung t©m kh«ng cßn ph¶i miÔn viÖn phÝ cho ng­êi nghÌo. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ vÉn cã mét sè Ýt tr­êng hîp ®Æc biÖt, ng­êi bÖnh kh«ng cã kh¶ n¨ng nép viÖn phÝ nh­ ng­êi nghÌo ch­a ®­îc cÊp thÎ BHYTÕ, C¸c tr­êng hîp v« gia c­ kh«ng cã giÊy tê tuú th©n vµo cÊp cøu, c¸c khoa, phßng chøc n¨ng phèi hîp xem xÐt, ®Ò xuÊt Gi¸m ®èc Trung t©m ®Ó miÔn gi¶m viÖn phÝ cho ng­êi bÖnh. (§èi víi bÖnh nh©n nghÌo ph¶i cã giÊy xin miÔn gi¶m viÖn phÝ vµ x¸c nhËn cña UBND x·)

**B. PhÇn chi**

**§iÒu 1- Quy ®Þnh vÒ C«ng t¸c phÝ:**

**1.1 - VÒ thanh to¸n tiÒn tµu xe.**

C¸n bé ®i c«ng t¸c ph¶i ®­îc gi¸m ®èc cö ®i vµ cã c«ng lÖnh do Gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ký duyÖt, ghi râ n¬i ®Õn c«ng t¸c, sè ngµy c«ng t¸c, vµ x¸c nhËn n¬i ®Õn c«ng t¸c.

- Thanh to¸n tiÒn tµu xe ®i vµ vÒ tõ c¬ quan ®Õn n¬i c«ng t¸c (¸p dông cho c¸n bé CCVC §i c«ng t¸c, §i häc, NghØ phÐp n¨m): TiÒn tµu xe ®­îc thanh to¸n bao gåm: C¸n bé, viªn chøc tù tóc ph­¬ng tiÖn ®i c«ng t¸c mµ kh«ng cã vÐ tµu, xe th× ®­îc thanh to¸n theo gi¸ c­íc vËn t¶i « t« hµnh kh¸ch c«ng céng t¹i ®ia ph­¬ng cho sè km thùc ®i. C­íc qua phµ, ®ß ngang, tiÒn Taxi cho b¶n th©n ng­êi ®i c«ng t¸c vµ hµnh lý kÌm theo (nÕu cã) ®­îc thanh to¸n theo møc kho¸n: 70.000 ®ång/1 ®ît c«ng t¸c;

Kh«ng thanh to¸n tiÒn tµu xe ®èi víi c¸c tr­êng hîp c¸n bé viªn chøc ®i c«ng t¸c b»ng xe « t« c¬ quan hoÆc ®i xe cña ®¬n vÞ kh¸c mµ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn.

- Thanh to¸n tiÒn vÐ m¸y bay: C¸n bé, c«ng chøc cã møc l­¬ng hÖ sè tõ 5,7 trë lªn vµ tr­êng hîp c¬ quan cÇn cö c¸n bé ®i gi¶i quyÕt c«ng viÖc gÊp phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n ngµnh mµ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn thanh to¸n vÐ m¸y bay th× thñ tr­ëng ®¬n vÞ xem xÐt quyÕt ®Þnh ®Ó ®­îc thanh to¸n.

Ng­êi ®i c«ng t¸c b»ng ph­¬ng tiÖn m¸y bay ®­îc thanh to¸n tiÒn vÐ m¸y bay, tiÒn lÖ phÝ s©n bay, tiÒn c­íc vËn chuyÓn vËn t¶i c«ng céng tõ n¬i c«ng t¸c ra s©n bay vµ ng­îc l¹i (nÕu cã). Riªng chøng tõ thanh to¸n vÐ m¸y bay ngoµi cuèng vÐ (hoÆc vÐ ®iÖn tö) ph¶i kÌm theo thÎ lªn m¸y bay.

- §èi víi chøc danh L·nh ®¹o cã hÖ sè phô cÊp chøc vô tõ 0,7 trë lªn khi ®i c«ng t¸c ®­îc c¬ quan bè trÝ xe « t« phôc vô ®­a ®ãn c¸n bé ®i c«ng t¸c.

- Tr­êng hîp c¸c chøc danh l·nh ®¹o cã tiªu chuÈn sö dông xe « t« khi ®i c«ng t¸c nh­ng kh«ng sö dông ph­¬ng tiÖn do c¬ quan bè trÝ, th× thùc hiÖn møc kho¸n kinh phÝ : + TP Vinh møc kho¸n: 1.800.000 ®ång/chuyÕn.

+ C¸c huyÖn trong tØnh møc kho¸n: 1.200.000 ®ång/chuyÕn.

+ C¸c x· trong huyÖn møc kho¸n: 800.000 ®ång/chuyÕn.

+ §i c¸c tØnh kh¸c c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ thñ tr­ëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh.

**1.2 - VÒ phô cÊp l­u tró c«ng t¸c phÝ:**

ChØ thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé viªn chøc ®­îc cö ®i c«ng t¸c c¸ch trô së c¬ quan ®Õn n¬i c«ng t¸c tèi thiÓu tõ 15km trë lªn. §­îc thanh to¸n tõ ngµy c¸n bé c«ng chøc b¾t ®Çu ®i c«ng t¸c ®Õn khi vÒ c¬ quan (KÓ c¶ ngµy lÔ chñ nhËt) quy ®Þnh nh­ sau:

**1.2.1 §i c«ng t¸c ngo¹i tØnh:**

- §Õn c«ng t¸c t¹i TP. Hµ néi, TP. Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh kh¸c møc phô cÊp 150.000®ång/ngµy/ng­êi.

**1.2.1 §i c«ng t¸c néi tØnh:**

- §Õn c«ng t¸c t¹i TP Vinh, vµ c¸c huyÖn trong tØnh møc phô cÊp 120.000 ®ång/ngµy/ng­êi.

**1.2.3 §i c«ng t¸c c¸c x· trong huyÖn:**

**+ Phô cÊp l­u tró c«ng t¸c phÝ:**

- §Õn c«ng t¸c t¹i c¸c x· trªn ®Þa bµn huyÖn quú ch©u: møc chi phô cÊp tiÒn l­u tró 100.000®ång/ngµy/ng­êi.

**- §Õn c«ng t¸c t¹i c¸c x·, c¸c x· ®Õn trung t©m møc chi kho¸n tiÒn x¨ng xe cô thÓ nh­ sau:**

+ Ch©u ThuËn: 30.000 ®ång/1 chuyÕn c«ng t¸c.

+ Ch©u BÝnh: 25.000 ®ång/1 chuyÕn c«ng t¸c.

+ Ch©u tiÕn: 15.000 ®ång/1 chuyÕn c«ng t¸c.

+ Ch©u th¾ng: 10.000 ®ång/1 chuyÕn c«ng t¸c.

+ Ch©u héi: 10.000 ®ång/1 chuyÕn c«ng t¸c.

+ Ch©u b×nh: 20.000 ®ång/1 chuyÕn c«ng t¸c.

+ Ch©u Nga: 30.000 ®ång/1 chuyÕn c«ng t¸c.

+ Ch©u hoµn: 60.000 ®ång/1 chuyÕn c«ng t¸c.

+ Diªn l·m: 50.000 ®ång/1 chuyÕn c«ng t¸c.

+ Ch©u phong: 40.000 ®ång/1 chuyÕn c«ng t¸c.

Trong tr­êng hîp ®i c«ng t¸c ®Õn c¸c b¶n thuéc c¸c x· huyÖn quú ch©u mµ ng­êi ®i c«ng t¸c ph¶i thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c th× thñ tr­ëng c¬ quan quyÕt ®Þnh cho thanh to¸n tiÒn thuª ph­¬ng tiÖn; Thñ tôc thanh to¸n: ph¶i cã x¸c nhËn cña tr­ëng b¶n, UBND cÊp x· hoÆc Tr¹m y tÕ x· ®ãng trªn ®Þa bµn; Hîp ®ång thuª ph­¬ng tiÖn hoÆc giÊy biªn nhËn tiÒn víi chñ ph­¬ng tiÖn. NÕu ®i hai x· gÇn nhau trong cïng mét ngµy hoÆc mét chuyÕn c«ng t¸c th× chØ ®­îc thanh to¸n tiÒn x¨ng, tiÒn thuª ph­¬ng tiÖn theo ®Þnh møc cho x· xa nhÊt.

**1.3 VÒ thanh to¸n tiÒn ngñ:**

C¸n bé, c«ng chøc ®i c«ng t¸c ®­îc thanh to¸n tiÒn thuª chæ ë t¹i n¬i ®Õn c«ng t¸c. Møc chi tiÒn ngñ cô thÓ nh­ sau:

a) Thanh to¸n theo h×nh thøc kho¸n:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N¬i ®Õn c«ng t¸c** | **Møc chi ®i mét m×nh hoÆc kh¸c giíi**  **(®/ngµy/ng­êi)** | **Møc chi ®i tËp thÓ**  **(®/ngµy/ng­êi)** |
| ***- Ngo¹i tØnh:*** | | |
| + Hµ néi, TP Hå ChÝ Minh | 450.000 | 250.000 |
| + C¸c tØnh kh¸c | 350.000 | 200.000 |
| ***- Néi TØnh:*** | | |
| + TP Vinh, ThÞ x· Cöa lß, ThÞ x· NghÜa ®µn vµ c¸c huyÖn kh¸c. | 250.000 | 180.000 |

- C¸n bé viªn chøc ®i c«ng t¸c ®i vÒ trong ngµy thanh to¸n tiÒn nghØ tr­a møc chi:

|  |  |
| --- | --- |
| **N¬i ®Õn c«ng t¸c** | **Møc chi ®i mét m×nh hoÆc kh¸c giíi**  **(®/ngµy/ng­êi)** |
| + TP Vinh, TX NghÜa ®µn, C¸c huyÖn kh¸c. | 60.000 |

b) Thanh to¸n theo ho¸ ®¬n thùc tÕ:

- Trong tr­êng hîp møc kho¸n nªu trªn kh«ng ®ñ thuª chç nghØ th× c¸n bé viªn chøc ®­îc thanh to¸n theo gi¸ thuª phßng thùc tÕ (cã ho¸ ®¬n hîp ph¸p) nh­ sau (¸p dông cho c¶ ®i 2 ng­êi hoÆc lÎ ng­êi kh¸c giíi) cô thÓ nh­ sau:

+ Hµ néi, TP Hå ChÝ Minh, c¸c tØnh kh¸c tèi ®a kh«ng qu¸: 600.000 ®ång/phßng/ngµy.

+ Kh¸c tØnh tèi ®a kh«ng qu¸: 500.000 ®ång/phßng/ngµy

+ Néi tØnh: Kh«ng ¸p dông thanh to¸n theo hãa ®¬n thùc tÕ.

- C¸n bé ®i c«ng t¸c t¹i c¸c x· trong huyÖn thùc sù n¬i ®ã cã thu tiÒn th× míi ®­îc thanh to¸n, nh­ng ph¶i cã giÊy biªn nhËn tiÒn møc chi kh«ng qu¸: 120.000 ®ång/ngµy/ng­êi.

- Tr­êng hîp ®Æc biÖt do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh duyÖt chi cao h¬n hoÆc thÊp h¬n.

**1.4. TiÒn kho¸n c«ng t¸c phÝ:**

- Hé tèng bÖnh nh©n ®i tuyÕn trªn b»ng xe c¬ quan møc kho¸n:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hé tèng BÖnh nh©n ®i tuyÕn trªn** | **Møc chi ®i mét m×nh hoÆc kh¸c giíi**  **(®/ngµy/ng­êi)** | **Møc chi ®i tËp thÓ**  **(®/ngµy/ng­êi)** |
| **§i vÒ trong ngµy** | | |
| + TP Vinh | 170.000 | |
| + NghÜa ®µn | 140.000 | |
| **§i vÒ trªn mét ngµy** | | |
| + TP Vinh | 300.000 | 270.000 |

- C¸n bé ®i hé tèng bÖnh nh©n ®Õn BÖnh viÖn ®a khoa T©y b¾c chi cÊp c«ng lÖnh ®i vÒ trong ngµy.

- Tr­êng hîp vËn chuyÓn bÖnh nh©n ®i tuyÕn trªn sau 16h th× ®­îc cÊp c«ng lÖnh trªn 1 ngµy.

- C¸n bé hé tèng bÖnh nh©n b»ng xe ca th× c¸n bé viªn chøc ®­îc thanh to¸n nh­ mét chuyÕn c«ng t¸c.

- §èi víi c¸n bé ®i hé tèng b»ng xe do bÖnh nh©n tù tóc th× thanh to¸n møc kho¸n:

|  |  |
| --- | --- |
| **§i vÒ trong ngµy** | **Møc chi** |
| + TP Vinh (Thanh to¸n tiÒn vÐ xe 1 chiÒu) | 240.000 |
| + TP Vinh (C¸n bé kh«ng ph¶i thanh to¸n tiÒn tµu xe) | 170.000 |
| + NghÜa ®µn (Thanh to¸n tiÒn vÐ xe 1 chiÒu) | 180.000 |
| + NghÜa ®µn (C¸n bé kh«ng ph¶i thanh to¸n tiÒn tµu xe) | 140.000 |
| **§i vÒ trªn mét ngµy** | |
| + TP Vinh (Thanh to¸n tiÒn vÐ xe 1 chiÒu) | 370.000 |
| + TP Vinh (C¸n bé kh«ng ph¶i thanh to¸n tiÒn tµu xe) | 340.000 |

§èi víi c¸c tr­êng hîp th­êng xuyªn ph¶i dïng ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n (xe ®¹p, xe m¸y...) ®Ó ®i giao dÞch víi ng©n hµng, kho b¹c ... nh­ng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn thanh to¸n c«ng t¸c phÝ theo quy ®Þnh trÒn th× ®­îc thanh to¸n tiÒn kho¸n c«ng t¸c phÝ theo th¸ng møc chi cô thÓ nh­ sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **§èi t­­îng** | **Sè ng­­êi** | **§M/th¸ng** | **Tæng tiÒn** |
| 1 | V¨n th­­ | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | Thñ quü | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | Phßng kÕ to¸n | 3 | 300.000 | 900.000 |
| 4 | Khoa D­îc | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | Hµnh chÝnh | 1 | 300.000 | 300.000 |
|  | Tæng céng: |  |  | 1.500.000 |

**C¸c tr­êng hîp kh«ng ®­îc thanh to¸n c«ng t¸c phÝ**

C¸n bé CCVC ®­îc ®iÒu ®éng ®i t¨ng c­êng, ®i kh¸m, ch÷a bÖnh, ®i ®iÒu d­ìng, ®i häc ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n, ®i phÐp, kÓ c¶ nh÷ng ngµy lµm viÖc riªng trong thêi gian ®i c«ng t¸c, kh«ng ®­îc l·nh ®¹o cö ®i c«ng t¸c hoÆc ®­îc l·nh ®¹o cö ®i nh­ng kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao.

**\* Chøng tõ lµm c¨n cø thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé viªn chøc ®i c«ng t¸c lµ: GiÊy ®i ®­êng cã ký duyÖt cña Thñ tr­ëng ®¬n vÞ cö c¸n bé ®i c«ng t¸c vµ x¸c nhËn cña kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, c¬ quan n¬i c¸n bé ®Õn c«ng t¸c (Thanh to¸n tiÒn ngñ c¨n cø theo quy chÕ chi tiªu néi bé kh«ng ph¶i kÌm ho¸ ®¬n ®á, §èi víi tr­êng ®i c«ng t¸c t¹i c¸c x· trªn ®Þa bµn huyÖn quú ch©u nÕu n¬i ®ã cã thu tiÒn th× ph¶i kÌm giÊy biªn nh©n tiÒn). Tr­êng hîp thanh to¸n theo gi¸ phßng thùc tÕ th× ph¶i cã ho¸ ®¬n hîp ph¸p kÌm theo.**

**§iÒu 2 - Chi phóc lîi tËp thÓ:**

- ChÕ ®é nghØ phÐp n¨m

Phßng TCCB phèi hîp víi phßng KHTH lªn kÕ ho¹ch nghØ phÐp n¨m cho c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc trong n¨m 2017.

- Tr­êng hîp do nhu cÇn c«ng viÖc kh«ng thÓ bè trÝ cho c¸n bé CCVC nghØ phÐp hoÆc bè trÝ kh«ng ®ñ ngµy nghØ phÐp theo quy ®Þnh th× c¬ quan quyÕt ®Þnh chi tr¶ tiÒn båi d­ìng cho c¸n bé CCVC nh÷ng ngµy ch­a nghØ phÐp hµng n¨m møc chi cô thÓ nh­ sau:

1 - §¹i häc : 100.000 ®ång/ngµy

2 - Cao ®¼ng: 90.000 ®ång/ngµy

2 - Trung cÊp: 80.000 ®ång/ngµy

3 - S¬ cÊp: 70.000 ®ång/ngµy

- C¸n bé CCVC nÕu ®­îc c¬ quan bè trÝ x¾p xÕp thêi gian cho nghØ phÐp theo quy ®Þnh nh­ng kh«ng cã nhu cÇu nghØ phÐp th× kh«ng ®­îc chi tr¶ tiÒn båi d­ìng ®èi víi nh÷ng ngµy ch­a nghØ phÐp.

- TiÒn tµu xe nghØ phÐp n¨m ®­îc thanh to¸n cho c¸n bé ®­îc cÊp giÊy nghØ phÐp n¨m ®Ó ®i th¨m ng­êi th©n bÞ èm ®au, tai n¹n ph¶i ®iÒu trÞ, bÞ chÕt (Bao gåm cha, mÑ, vî hoÆc chång, con) thùc hiÖn theo môc 1.1 ®iÒu 1 Quy chÕ nµy. **Chøng tõ thanh to¸n gåm: GiÊy ®i phÐp, cã x¸c nhËn cña ®Þa ph­¬ng gåm cha, mÑ, vî hoÆc chång, con ®ang sinh sèng kÌm GiÊy ra viÖn vµ c¸c giÊy tê kh¸c liªn quan**.

- Chi tiÒn mua trµ n­íc phôc vô Ban gi¸m ®èc, TiÒn n­íc uèng hµng ngµy cña c¸n bé c«ng chøc viªn chøc, TiÒn n­íc uèng hµng ngµy ®Æt t¹i héi tr­êng møc chi cô thÓ nh­ sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tªn khoa phßng** | **§M ng­êi/th¸ng** | **Ghi chó** |
| 1 | TiÒn trµ n­­íc BG§ | 200.000 |  |
| 2 | TiÒn n­­íc Héi tr­­êng | 300.000 |  |
| 3 | TiÒn cho c¸n bé CCVC | 15.000 |  |

**§iÒu 3 - Quy ®Þnh vÒ Chi tiÕp kh¸ch:**

- TuyÖt ®èi kh«ng tiÕp kh¸ch b»ng bia hoÆc r­îu trong giê hµnh chÝnh.

- TiÕp kh¸ch trong c¸c b÷a ¨n kh«ng dïng r­îu bia ngo¹i.

- ViÖc tiÕp kh¸ch ph¶i thùc hiÖn theo phiÕu tiÕp kh¸ch (LÖnh tiÕp kh¸ch) LÖnh tiÕp kh¸ch do Gi¸m ®èc ®¬n vÞ ký ghi râ ®èi t­îng, sè ng­êi, ®Þnh møc. Møc chi cô thÓ nh­ sau:

+ Møc chi TiÕp kh¸ch: 120.000® - 150.000® /ng­êi/1suÊt.

+ Kh¸ch lµ ®èi t­îng c«ng t¸c dµi ngµy chØ tiÕp ngµy ®Õn vµ ngµy ®i møc chi tõ 120.000® - 150.000 ®ång/ng­êi/suÊt.

+ Tr­êng hîp ph¶i bè trÝ cho kh¸ch ¨n nghØ t¹i kh¸ch s¹n, tiÕp kh¸ch ®Æc biÖt do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh.

+ Giao phßng Tæ chøc c¸n bé - Hµnh chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn thiÖn hå s¬, thñ tôc ®Ó thanh to¸n tr­íc ngµy 15 cña th¸ng sau quý liÒn kÒ.

**\* Chøng tõ lµm c¨n cø thanh to¸n gåm LÖnh tiÕp kh¸ch ghi râ ®èi t­îng, sè l­îng, ®Þnh møc, néi dung kh¸ch ®Õn lµm viÖc kÌm Ho¸ ®¬n ®á, giÊy xin thanh to¸n. LÖnh tiÕp kh¸ch giao cho phßng TCCB theo dâi, qu¶n lý vµ ph¶i cã sæ l­u gèc vµ ®­îc ®¸nh sè; chËm nhÊt sau ngµy 15 cña th¸ng tiÕp theo phßng TCHC ph¶i lËp hå s¬ ®Ò nghÞ thanh to¸n, sau thêi gian nªu trªn sÏ tõ chèi thanh to¸n.**

- Tr­êng hîp tiÕp kh¸ch ®Æc biÖt hoÆc cã tÝnh ®ét xuÊt do gi¸m ®èc xem xÐt quyÕt ®Þnh.

**§iÒu 4 - Chi tiªu héi nghÞ, TËp huÊn :**

- Kh«ng tæ chøc nh÷ng cuéc héi nghÞ, TËp huÊn kh«ng thiÕt thùc, cã tÝnh chÊt thay thÕ thñ tôc hµnh chÝnh. Khi tæ chøc héi nghÞ, TËp huÊn ph¶i chuÈn bÞ néi dung cã chÊt l­îng, thµnh phÇn, sè l­îng ®¹i biÓu cô thÓ. Thêi gian tæ chøc héi nghÞ, TËp huÊn ph¶i ®­îc Thñ tr­ëng ®¬n vÞ phª duyÖt vÒ néi dung vµ thêi gian.

**VÒ møc chi tiªu cho héi nghÞ, tËp huÊn:**

- Chi trang trÝ héi tr­êng nh­: Loa ®µi, makÐt, tiÒn hoa ... (nÕu cã) theo gi¸ mua trªn thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm... chi theo thùc tÕ vµ tiÕt kiÖm nh­ng kh«ng qu¸ 1.000.000 ®ång/1 cuéc.

- Chi tiÒn n­íc uèng cho c¸n bé viªn chøc, ®¹i biÓu tham dù møc chi 10.000 ®ång/ngµy/ng­êi.

Kh«ng chi tiÒn héi tr­êng, tiÒn hç trî ban tæ chøc, tiÒn tµu xe cho ®¹i biÓu tham gia héi nghÞ...

**Chøng tõ thanh to¸n: KÕ ho¹ch ®· ®­îc thñ tr­ëng ®¬n vÞ phª duyÖt, giÊy mêi, danh s¸ch c¸n bé viªn chøc ®¹i biÓu tham dù, ho¸ ®¬n tiÒn ¨n vµ c¸c giÊy tê kh¸c (nÕu cã), b¶ng tæng hîp kinh phÝ.**

**§iÒu 5 - Qu¶n lý sö dông xe « t« phôc vô c«ng t¸c vµ x¨ng xe:**

Gi¸m ®èc Trung t©m, trùc l·nh ®¹o hoÆc ng­êi ®­îc gi¸m ®èc uû quyÒn míi cã quyÒn ®iÒu ®éng xe, ký lÖnh ®iÒu xe. Gi¸m ®èc ®¬n vÞ c¨n cø t×nh h×nh c«ng viÖc chñ ®éng ®iÒu ®éng xe. Tr­ëng phßng TCCB-HC chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi cung ®­êng vµ hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông xe. Sö dông xe « t« trong Trung t©m víi c¸c môc ®Ých sau:

- VËn chuyÓn cÊp cøu bÖnh nh©n

- Phßng chèng dÞch bÖnh khi cã yªu cÇu

- VËn chuyÓn thuèc men phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ph¶i cã x¸c nhËn cña ng­êi sö dông xe vµ thñ tôc ho¸ ®¬n chøng tõ hîp ph¸p hîp lÖ míi ®­îc thanh to¸n tiÒn x¨ng xe. X¨ng xe « t« thanh to¸n theo ®Þnh møc sö dông thùc tÕ (sè km vËn hµnh x ®Þnh møc ®­îc tÝnh trªn km) møc chi cô thÓ nh­ sau: 0.2 lÝt x¨ng/1km.

Sö dông xe « t« trong vËn chuyÓn cÊp cøu bÖnh nh©n ®i tuyÕn tØnh møc thu cô thÓ nh­ sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **§èi t­îng** | **VËn chuyÓn** | | **Ghi chó** |
| **I** | **TuyÕn TW (Hµ néi)** | **KM** | **Sè tiÒn** |  |
| 1 | BÖnh nh©n kh«ng cã BHYTÕ |  | 4.000.000 |  |
| **I** | **TuyÕn TØnh** | **§i vinh** | **NghÜa ®µn** |  |
| 1 | BÖnh nh©n kh«ng cã BHYTÕ | 1.600.000 | 800.000 |  |
| 2 | VËn chuyÓn mét lóc 2 bÖnh nh©n | 900.000 | 400.000 |  |
| **II** | **C¸c x· trong huyÖn** | **KM** | **Sè tiÒn** |  |
| 1 | §Þa bµn ThÞ trÊn | 05 | 150.000 | Gi¸ trªn bao gåm tiÒn xe vµ tiÒn hé tèng bÖnh nh©n. |
| 2 | Ch©u H¹nh | 05 | 200.000 |
| 3 | Ch©u Héi | 14 | 300.000 |
| 4 | Ch©u Nga | 23 | 400.000 |
| 5 | Ch©u B×nh | 20 | 500.000 |
| 6 | Ch©u tiÕn | 16 | 400.000 |
| 7 | Ch©u Th¾ng | 13 | 300.000 |
| 8 | Ch©u ThuËn | 27 | 500.000 |
| 9 | Ch©u BÝnh | 20 | 500.000 |
| 10 | Ch©u Phong | 25 | 600.000 |
| 11 | Ch©u Hoµn | 40 | 700.000 |
| 12 | Diªn L·m | 35 | 700.000 |

+ Xe chë bÖnh nh©n tõ Trung t©m ®i c¸c tØnh, huyÖn th× bÖnh nh©n ph¶i chi tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ.

- Kh«ng sö dông xe « t« phôc vô cho nhu cÇu c¸ nh©n, ®¸m c­íi, chóc tÕt, ma chay, giç ch¹p ... TuyÖt ®èi kh«ng ®­îc sö dông xe « t« khi ch­a cã lÖnh cña Thñ tr­ëng ®¬n vÞ.

**§iÒu 6 - Quy ®Þnh vÒ trang bÞ, qu¶n lý vµ sö dông ph­¬ng tiÖn th«ng tin, ®iÖn tho¹i, m¸y Fax, b¸o chÝ tuyªn truyÒn.**

1. Quy ®Þnh vÒ trang bÞ, qu¶n lý vµ sö dông ®iÖn tho¹i, m¸y Fax

a. §èi t­îng ®­îc trang bÞ m¸y ®iÖn tho¹i:

- Gi¸m ®èc Trung t©m

- C¸c Phßng TCKT, KHTH, V¨n th­ (Bao gåm c¶ m¸y Fax),

b. Chi phÝ (Bao gåm c¶ thuª bao)

- M¸y trùc v¨n phßng: Chi tr¶ thùc tÕ c­íc phÝ sö dông c¨n cø thùc tÕ sö dông ®iÖn tho¹i theo b¶ng kª cña b­u ®iÖn kÌm theo nhËt ký danh s¸ch c¸c cuéc gäi phôc vô c¬ quan, kh«ng thanh to¸n c¸c cuéc ®iÖn tho¹i mang tÝnh chÊt c¸ nh©n.

+ VÒ sö dông ®iÖn tho¹i cè ®Þnh møc kho¸n: Mét th¸ng kh«ng qu¸ 100.000 ®ång/th¸ng (Chi theo hãa ®¬n thùc tÕ).

+ VÒ sö dông ®iÖn tho¹i di ®éng:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Tªn khoa phßng** | **Sè tiÒn** |
| 1 | Gi¸m ®èc | 200.000 |
| 2 | Phã gi¸m ®èc | 150.000 |
| 3 | Tr­ëng c¸c khoa, phßng | 100.000 |
| 4 | Phã khoa, phßng | 70.000 |

2. Quy ®Þnh vÒ phim ¶nh, qu¶ng c¸o, s¸ch, b¸o chÝ tuyªn truyÒn: Chi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ thùc hiÖn tiÕt kiÖm hîp lý.

**§iÒu 7: Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông ®iÖn, n­íc trong c¬ quan**

***1. Qu¶n lý sö dông ®iÖn:***

- §iÖn chiÕu s¸ng: Sö dông chiÕu s¸ng cho khu vùc c«ng céng (S¶nh, hµnh lang, ®Ìn ®­êng...) giao cho trùc hµnh chÝnh ®ãng më theo giê trong ngµy:

+ Mïa hÌ: Th¾p s¸ng tõ 19h chiÒu h«m tr­íc ®Õn 5h s¸ng h«m sau.

+ Mïa ®«ng : Th¾p s¸ng tõ 18h chiÒu h«m tr­íc ®Õn 6h s¸ng h«m sau.

- §iÖn trang bÞ cho c¸c khoa phßng:

+ VÒ §iÒu hoµ nhiÖt ®é: Bè trÝ cho phßng mæ, phßng Ban gi¸m ®èc, Tr­ëng c¸c khoa, phßng, phßng kh¸m bÖnh.

- C¸c trang thiÕt bÞ (BÕp ®iÖn, lß s­ëi, m¸y sÊy, tñ l¹nh ...) chØ ®­îc sö dông cho môc ®Ých phôc vô chuyªn m«n.

- Mçi phßng lµm viÖc cña c¸c khoa, phßng, buång bÖnh nh©n ®­îc trang bÞ 01 qu¹t trÇn hoÆc 01 qu¹t c©y vµ trang bÞ ®ñ ¸nh s¸ng.

- C¸c khoa phßng kh«ng ®­îc tù ý l¾p ®Æt thªm c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn.

- C¸c thiÕt bÞ ®iÖn (Bãng ®iÖn, qu¹t, æ ®iÖn, d©y c¾m...) giao cho phßng Tæ chøc hµnh chÝnh më sæ theo dâi, qu¶n lý, h­íng dÉn sö dông. NÕu c¸c trang thiÕt bÞ ®ã bÞ mÊt hoÆc bÞ háng (do thiÕu tr¸ch nhiÖm) khoa, phßng hoÆc c¸ nh©n ®­îc giao ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm.

***2. Qu¶n lý vµ sö dông n­íc*:**

- Phßng tæ chøc c¸n bé hµnh chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ cung cÊp n­íc trong Trung t©m sö dông theo tinh thÇn thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ.

- C¸c khoa phßng, c¸ nh©n ®Ó ®iÖn s¸ng kh«ng t¾t, n­íc ch¶y trµn g©y l·ng phÝ ph¶i chÞu ph¹t tõ 20.000® ®Õn 50.000 ®ång cho mét lÉn vi ph¹m. nÕu vi ph¹m lÇn thø 2 ph¹t tõ 50.000 ® ®Õn 100.000 ®ång. Vi ph¹m lÇn thø 3 trë lªn xÕp lo¹i b cña quý vµ trõ 10% tæng tiÒn thu nhËp t¨ng thªm.

**§iÒu 8 - VÒ qu¶n lý, mua s¾m vµ sö dông TSC§.**

- §Ó ®¶m b¶o tèt TSC§ cña ®¬n vÞ c¸c khoa phßng, bé phËn khoa d­îc (Bé phËn thiÕt bÞ y tÕ) ph¶i cã sæ theo dâi lÞch duy tu b¶o d­ìng hµng n¨m ®èi víi trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n; phßng Tµi vô - KÕ to¸n më sæ theo dâi tµi s¶n c¬ quan. Trong qu¸ tr×nh sö dông nÕu h­ háng hoÆc mÊt mÊt do tÝnh chÊt kh¸ch quan th× khoa phßng bé phËn trùc tiÕp s­ dông TSC§ ph¶i cã b¸o c¸o trùc tiÕp b»ng v¨n b¶n lªn Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®Ó cã ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt. Tr­êng hîp lµm mÊt, h­ háng do tÝnh chÊt chñ quan th× c¸ nh©n, khoa phßng ph¶i båi hoµn toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n b»ng tiÒn (TÝnh theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña TCS§).

- C¨n cø kh¶, n¨ng nhu cÇu phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n ngµnh Thñ tr­ëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh mua s¾m TSC§ vµ ph¶i ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp ®óng c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña nhµ n­íc quy ®Þnh.

- C¸c tr­êng hîp trang thiÕt bÞ nh­: èng nghe, HuyÕt ¸p kÕ, vµ c¸c vËt t­ kh¸c cÇn söa ch÷a thay thÕ th× ph¶i cßn hiÖn vËt. Tr­êng hîp kh«ng cßn hiÖn vËt th× c¸ nh©n, khoa phßng trùc tiÕp qu¶n lý sö dông ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng gi¸ trÞ b»ng tiÒn.

**§iÒu 9 - Chi v¨n phßng phÈm, vËt t­ phôc vô CM, in Ên, Ên lo¸t v¨n phßng:**

***1.VÒ chi v¨n phßng phÈm, vËt rÎ tiÒn mau háng.***

Quy ®Þnh møc cÊp v¨n phßng phÈm, vËt rÎ tiÒn mau háng phôc vô cho c«ng t¸c v¨n phßng, phôc vô chuyªn m«n quy ®Þnh cô thÓ nh­ sau:

- Khèi §iÒu trÞ, Dù phßng hµng quý phßng KÕ ho¹ch - NghiÖp vô tæng hîp, lËp kÕ ho¹ch. Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc mua s¾m theo quy ®Þnh, cÊp ph¸t cho c¸c khoa phßng bé phËn.

- 12 Tr¹m y tÕ x·, thÞ trÊn ¸p dông Quy ®Þnh møc kho¸n v¨n phßng phÈm, vËt t­ phôc vô cho c«ng t¸c v¨n phßng, phôc vô chuyªn m«n møc chi cô thÓ nh­ sau: + 1.000.000 ®ång/th¸ng/tr¹m y tÕ

(Chi tiÕt kho¸n v¨n phßng phÈm, vËt t­ rÎ tiÒn mau háng cã chi tiÕt kem theo)

***2. in Ên, Ên lo¸t v¨n phßng:***

- In Ên, Ên lo¸t v¨n phßng phôc vô trong c¬ quan ph¶i ®­îc gi¸m ®èc ®¬n vÞ vµ ng­êi ®­îc thñ tr­ëng c¬ quan uû quyÒn ký phª duyÖt míi ®­îc thùc hiÖn. C¸c v¨n b¶n cã nhu cÇu Ên lo¸t, nh©n b¶n ph¶i sö dông c¶ 2 mÆt giÊy.

**§iÒu 10 - VÒ c«ng t¸c X· héi hãa - Liªn doanh liªn kÕt:**

Thùc hiÖn Th«ng t­ 15- Bé ytÕ ngµy12/12/2007 h­íng dÉn vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn tù chñ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông tµi s¶n ®Ó liªn doanh ,liªn kÕt hoÆc gãp vèn liªn doanh ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho ho¹t ®éng dÞch vô cña c¬ së ytÕ c«ng lËp- Theo NQ 05/2005/NQ-CP vÒ ®Èy m¹nh x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng ytÕ gi¸o dôc.

Tr­êng hîp nÕu trong n¨m cã ph¸t sinh l¾p ®Æt m¸y X· héi hãa, th× hµng quý Trung t©m tÝnh to¸n khÊu trõ chi phÝ hîp lý nh­ tiÒn c«ng, vËt t­, v¨n phßng ,ho¸ chÊt... sau ®ã x¸c ®Þnh nguån chªch lÖch cßn l¹i tõ ho¹t ®éng KCB sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ tõ nguån vèn gãp vµ lµm c¸c thñ tôc thanh to¸n, ph©n phèi thu nhËp tû lÖ nh­ sau:

- 30% Nhµ ®Çu t­

- 70% Trung t©m huyÖn quú ch©u vµ ®­îc h¹ch to¸n vµo nguån thu viÖn phÝ.

**§iÒu 11 - Dù kiÕn chªnh lÖch thu chi 2018**

§VT: 1.000 ®ång

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Néi dung chi** | **Khèi ®iÒu trÞ** | **Khèi dù phßng** | **Tr¹m y tÕ** | **Tổng cộng** |
| ***A*** | **Dù kiÕn tæng thu 2018:** | **34.411.000** | **4.560.000** | **18.654.000** | **57.625.000** |
| 1 | Dù to¸n NSNN giao: | **4.895.000** | **4.560.000** | **10.654.000** | **20.109.000** |
|  | *Trong đó: - KP tự chủ* | *4.046.000* | *4.560.000* | *10.654.000* | *19.260.000* |
|  | *- KP không tự chủ* | *849.000* |  |  | *849.000* |
| 2 | - Thu BHYTÕ | 28.004.000 |  | 8.000.000 | **36.004.000** |
| 3 | - Thu viÖn phÝ | 1.500.000 |  |  | **1.500.000** |
| 4 | - Thu kh¸c | 12.000 |  |  | **12.000** |
| **B** | **Dù kiÕn chi n¨m 2018:** | **29.512.000** | **4.378.000** | **17.594.000** | **51.484.000** |
| **I** | **Ngân sách nhà nước cấp** | **4.895.000** | **4.378.000** | **10.654.000** | **19.927.000** |
| **a** | **Kinh phí tự chủ** | **4.046.000** | **4.378.000** | **10.654.000** | **19.078.000** |
| 1 | Lương ngạch bậc | 1.300.000 | 1.810.000 | 3.306.000 | **6.416.000** |
| 2 | Phụ cấp lương | 955.000 | 1.354.000 | 2.823.000 | **5.132.000** |
| 3 | Phụ cấp lâu năm, thu hút NĐ116 |  |  | 1.243.100 | **1.243.100** |
| 4 | Phụ cấp trực |  |  | 372.900 | **372.900** |
| 5 | Phụ cấp y tế bản |  |  | 1.216.000 | **1.216.000** |
| 6 | Các khoản đóng góp | 1.174.000 | 444.000 | 793.000 | **2.411.000** |
| 7 | Chi cho hoạt động chuyên môn | 400.000 | 300.000 | 541.000 | **1.241.000** |
| 8 | Chi Mua sắm, sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất | 217.000 | 200.000 | 137.000 | **554.000** |
| 9 | Chi khác |  | 100.000 |  | **100.000** |
| 10 | Phòng methadone |  | 170.000 | 222.000 | **392.000** |
| **b** | **Kinh phí không tự chủ** | **849.000** |  |  | **849.000** |
| 1 | Mua sắm, nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở hạ tầng | 849.000 |  |  | **849.000** |
| **II** | **Nguồn thu được để lại chi** | **25.466.000** |  | **6.940.000** | **32.406.000** |
| 1 | Nguồn để lại làm lương TT37 | 5.716.000 |  | 660.000 | **6.376.000** |
|  | *Lương ngạch bậc* | *3.484.000* |  | *360.000* | ***3.844.000*** |
|  | *Phụ cấp lương* | *2.232.000* |  | *300.000* | ***2.532.000*** |
| 2 | Phụ cấp lương (PT-TT, Trực, ngoài giờ) | 1.200.000 |  |  | **1.200.000** |
| 3 | Chi cho hoạt động chuyên môn | 15.500.000 |  | 6.280.000 | **21.780.000** |
| 3.1 | Trong đó: - Chi mua hóa chất phục vụ Chuyên môn | 1.800.000 |  |  | **1.800.000** |
| 4 | Chi mua sắm, sửa chữa | 1.000.000 |  |  | **1.000.000** |
| 5 | Chi khác | 250.000 |  |  | **250.000** |
| **III** | **Dù kiÕn chªnh lÖch thu chi 2018 (A-B)** | **4.899.000** | **182.000** | **1.060.000** | **6.141.000** |
|  | *TrÝch lËp c¸c lo¹i quü* | **4.899.000** | **182.000** | **1.060.000** | **6.141.000** |
| *1* | *15% Quü ph¸t triÓn sù nghiÖp y tÕ* | *734.850* | *27.300* | *265.000* | **1.027.150** |
| *2* | *45% tr¶ thu nhËp t¨ng thªm* | *2.204.550* | *81.900* | *371.000* | **2.657.450** |
| *3* | *20% Quü phóc lîi tËp thÓ* | *979.800* | *36.400* | *212.000* | **1.228.200** |
| *4* | *20 % Quü khen th­ëng* | *979.800* | *36.400* | *212.000* | **1.228.200** |

**§iÒu 12 - TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp vµ thu nhËp t¨ng thªm**

Quü tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp t¨ng thªm cña Trung t©m ®­îc sö dông tõ:

- Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng gåm: nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp vµ bæ sung tõ c¸c kho¶n thu viÖn phÝ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c ®Ó chi tiÒn l­¬ng tiÒn c«ng c¸c c¸c kho¶n phô cÊp theo l­¬ng cña c¸n bé viªn chøc theo quy ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n h­ìng dÉn hiÖn hµnh cña nhµ n­íc.

***1. TiÒn l­¬ng, phô cÊp theo l­¬ng vµ c¸c kho¶n p/c theo l­¬ng:***

- Tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o chi tr¶ ®ñ møc tiÒn l­¬ng c¬ b¶n theo ng¹ch bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo quy ®Þnh cho sè lao ®éng trong biªn chÕ vµ lao ®éng hîp ®ång dµi h¹n.

- Hµng th¸ng c¸n bé CCVC ph¶i ®ãng 1% KPC§ phßng TC-KT trÝch lËp chuyÓn sè tiÒn vµo tµi kho¶n thñ quü c«ng ®oµn vµ giao Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn më sæ theo dâi vµ qu¶n lý ®óng quy ®Þnh.

***2. TiÒn c«ng:***

Chi tr¶ cho nh÷ng ng­êi hîp ®ång theo vô viÖc hoÆc hîp ®ång ng¾n h¹n (Thùc hiÖn theo h×nh thøc tháa thuËn kh«ng cã ®iÒu chØnh ®Õn hÕt thêi gian hîp ®ång):

Møc l­¬ng = L­¬ng tèi thiÓu x (l­¬ng ng¹ch bËc + Khu vùc)

***3. Phô cÊp lµm thªm giê:***

Do ®Æc thï c«ng t¸c cña mét sè bé phËn trong bÖnh viªn. C¨n cø vµo yªu cÇu, tÝnh chÊt c«ng viÖc l·nh ®¹o Trung t©m yªu cÇu lµm thªm giê nh­ng sè giê lµm thªm trong n¨m kh«ng qu¸ 200 giê/ng­êi. lµm ngoµi giê ph¶i do trùc l·nh ®¹o chØ ®Þnh mêi, ph¶i cã tê tr×nh xin lµm viÖc ®èi víi khoa d­îc, hµnh chÝnh, phßng kÕ to¸n. Tr­êng hîp tæng kÕt hå s¬ bÖnh ¸n tr­ëng khoa ph¶i cã tê tr×nh nªu râ cã bao nhiªu bÖnh ¸n, lµm trong thêi gian dù kiÕn lµ bao l©u Thñ tr­ëng ®¬n vÞ phª duyÖt míi ®­îc thùc hiÖn. Møc thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê theo quy ®Þnh:

- Ngµy th­êng = Møc l­¬ng tèi thiÓu x (HS + CV + KV) x sè giê x 150%

- Ngµy thø b¶y, CN= Møc l­¬ng tèi thiÓu x (HS + CV + KV) x sè giê x 200%

- Ngµy lÔ, tÕt = Møc l­¬ng tèi thiÓu x (HS + CV + KV) x sè giê x 300%

Tr­êng hîp lµm thªm giê vµo ban ®ªm (tõ 22 giê ®Õn 6 giê s¸ng) th× ®­îc h­ëng thªm 30%.

***4. C¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp kh¸c:***

Thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh.

***5. Chi tr¶ thu nhËp t¨ng thªm***

Tr¶ thu nhËp t¨ng thªm : Quü tr¶ thu nhËp t¨ng thªm ®­îc x¸c ®Þnh theo ®óng NghÞ ®Þnh sè 16/2015/N§-CP ngµy 14/02/2015 cña chÝnh phñ.

Trung t©m huyÖn quú ch©u lµ ®¬n vÞ tù ®¶m b¶o mét phÇn chi phÝ ho¹t ®éng, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc quyÕt ®Þnh tæng møc thu nhËp t¨ng thªm trong n¨m nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 02 lÇn quü tiÒn l­¬ng cÊp bËc chøc vô trong n¨m do nhµ n­íc quy ®Þnh.

Hµng quý sau khi ®¶m b¶o nhu cÇu kinh phÝ trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ: Chi thanh to¸n c¸ nh©n, chi cho chuyªn m«n nghiÖp vô, chi mua s¨m söa ch÷a TSC§, chi kh¸c vµ c¸c kho¶n nép kh¸c theo quy ®Þnh, phÇn chªnh lÖch thu lín h¬n chi (nÕu cã). Héi ®ång thi ®ua cña Trung t©m sÏ xem xÐt b×nh bÇu xÕp lo¹i cho tõng bé phËn, c¸ nh©n trong ®¬n vÞ.

Quü tiÒn l­¬ng cÊp bËc, chøc vô lµm c¬ së ®Ó tÝnh thu nhËp t¨ng thªm trong n¨m bao gåm:

+ TiÒn l­¬ng ng¹ch bËc vµ phô cÊp chøc vô, phô cÊp th©m niªn v­ît khung (nÕu cã) vµ møc tiÒn l­¬ng t«i thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh.

+ TiÒn l­¬ng t¨ng thªm cña ng­êi lao ®éng do n©ng ng¹ch theo niªn h¹n hoÆc n©ng bËc tr­íc thêi h¹n.

C¨n cø vµo nguån thu hµng th¸ng vÒ viÖn phÝ , BHYT vµ kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi th­êng xuyªn.PhÇn chªch lÖch thu lín h¬n chi sÏ ®­îc tr¶ thu nhËp t¨ng thªm cho CBVC vµ lao ®éng hîp ®ång.

**Ph­¬ng ¸n chi tr¶ thu nhËp t¨ng thªm**

C¨n cø vµo kh¶ n¨ng nguån kinh phÝ dù kiÕn tiÕt kiÖm ®­îc hµng quý vµ thµnh tÝch ®ãng gãp, ngµy c«ng lao ®éng thùc tÕ cña tõng c¸n c«ng chøc ®Ó b×nh bÇu, xÕp lo¹i thi ®ua lao ®éng theo lo¹i A, B, C cho c¸ nh©n.

Quy ®Þnh:

Tiªu chÝ xÕp lo¹i do Héi ®ång thi ®ua khen th­ëng cña Trung t©m x©y dùng sau khi cã ý kiÕn tham gia cña c¸c khoa, phßng.

- TËp thÓ khoa, phßng ®¹t lo¹i A cã kh«ng qu¸ 80% c¸ nh©n xÕp lo¹i A.

- TËp thÓ khoa, phßng ®¹t lo¹i B cã kh«ng qu¸ 70% c¸ nh©n xÕp lo¹i A.

- TËp thÓ khoa, phßng ®¹t lo¹i C cã kh«ng qu¸ 60% c¸ nh©n xÕp lo¹i A.

Tû lÖ c¸n bé khoa phßng khi nh©n víi c¸c møc xÕp lo¹i A,B,C kh«ng bao gåm c¸n bé ®i häc víi møc d­íi 0,5 kh«ng tÝnh, trªn 0,5 tÝnh cho mét c¸n bé.

=> TØ lÖ quy ®æi møc h­ëng thu nhËp t¨ng thªm nh­ sau:

Lo¹i A = 100%

Lo¹i B = 80%

Lo¹i C = 60%

- Khi khoa, phßng ®¹t lo¹i B hoÆc lo¹i C th× héi ®ång thi ®ua khen th­ëng Trung t©m sÏ xem xÐt ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n cô thÓ. X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm liªn quan trong c«ng t¸c qu¶n lý cña tr­ëng - phã khoa phßng ®Ó xÕp lo¹i thi ®ua cña tr­ëng - phã khoa phßng cho phï hîp, ®¶m b¶o c«ng b»ng, kh¸ch quan.

ViÖc tr¶ thu nhËp t¨ng thªm cho tõng ng­êi lao ®éng ®­îc x¸c ®Þnh theo nhiÒu nhãm hÖ sè t¨ng thªm vµ trong mçi nhãm l¹i chi tiÕt theo lo¹i A, B, C vµ ngµy c«ng lao ®éng thùc tÕ cña tõng c¸n bé c«ng chøc.

NghØ phÐp, nghØ èm, ®i häc, c«ng t¸c c¸c chÕ ®é vÒ tiÒn l­¬ng, phô cÊp l­¬ng, c¸c chÕ vÒ b¶o hiÓm x· héi, BHYT vÉn ®­îc ®¶m b¶o theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, nh­ng kh«ng ®­îc tÝnh ngµy c«ng thùc tÕ ®Ó h­ëng tiÒn l­¬ng t¨ng thªm v× kh«ng cã ®ãng gãp trong viÖc sö lý gi¶i quyÕt khèi l­îng c«ng viÖc.

Nh÷ng ng­êi kh«ng trùc tiÕp lao ®éng ®ãng gãp cho viÖc t¨ng thu, tiÕt kiÖm chi th× kh«ng ®­îc tr¶ tiÒn l­¬ng t¨ng thªm.

**Trung t©m ¸p dông c«ng thøc tÝnh tiÒn thu nhËp t¨ng thªm nh­ sau:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TiÒn thu nhËp t¨ng thªm | = | HÖ sè l­¬ng ng¹ch bËc, CV, VK | x | Tû lÖ A,B,C,D | x | Ngµy c«ng lao ®éng thùc tÕ | x | HÖ sè thu nhËp t¨ng thªm theo nhãm | x | Møc tiÒn chia thªm |

**Nhãm ®èi t­îng vµ hÖ sè thu nhËp t¨ng thªm theo nhãm dù kiÕn nh­ sau:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | §èi t­îng | HÖ sè tNTT | | |
| Khèi ®iÒu trÞ | Khèi y tÕ dù phßng | |
| Trùc tiÕp | Gi¸n tiÕp |
| 1 | Gi¸m ®èc, BÝ th­ ®¶ng ñy | 1,00 |  |  |
| 2 | PG§, Phã bÝ th­ §¶ng ñy, Chñ tÞch c«ng ®oµn | 0,95 |  |  |
| 3 | Tr­ëng phßng, khoa, §iÒu d­ìng tr­ëng BV, Phã chñ tÞch c«ng ®oµn. | 0.90 | 0,35 | 0.090 |
| 4 | Phã phßng, khoa, CK1, BÝ th­ ®oµn, Y t¸ tr­ëng khoa, BÝ th­ chi bé. | 0,85 | 0,30 | 0,085 |
| 5 | B¸c sü, Phã bÝ th­ chi bé, Phã bÝ th­ ®oµn, §¹i häc kh¸c. | 0,80 | 0,25 | 0,080 |
| 6 | Cao ®¼ng, trung cÊp. | 0,75 | 0,20 | 0,075 |
| 7 | Cßn l¹i | 0,70 | 0,15 | 0,070 |

§èi víi kinh phÝ thuéc khèi y tÕ dù phßng, cuèi n¨m sau khi trõ c¸c kho¶n chi phÝ sè chªnh lÖch thu lín h¬n chi (nÕu cã) th× ¸p dông c«ng thøc tr¶ TNTT nh­ khèi ®iÒu trÞ vµ chØ chi tr¶ cho c¸n bé CCVC trong khèi y tÕ dù phßng.

**§iÒu 13 - T¹m øng chi tr­íc thu nhËp t¨ng thªm trong n¨m:**

C¨n cø kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh trong quý, nh»m ®éng viªn kÞp thêi ng­êi lao ®éng phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp tù ®¶m b¶o mét phÇn chi phÝ ho¹t ®éng - Trung t©m ®­îc phÐp t¹m chi tr­íc thu nhËp t¨ng thªm trong n¨m hµng quý tèi ®a kh«ng qu¸ 60% sè chªnh lÖch thu lín h¬n chi x¸c ®Þnh ®­îc theo quý. Víi dù kiÕn chªnh lÖch thu chi n¨m 2017 nh­ trªn ®¬n vÞ dù kiÕn t¹m øng chi thu nhËp t¨ng thªm n¨m 2017 nh­ sau:

- Hµng th¸ng ®¬n vÞ t¹m trÝch tr­íc 60% sè tiÒn theo dù kiÕn, t¹m øng tiÒn chi tr¶ thu nhËp t¨ng thªm ®Ó kÞp thêi ®éng viªn ng­êi lao ®éng. Sè cßn l¹i sÏ ®­îc chi tr¶ ph©n phèi l¹i vµo cuèi th¸ng 12 trong n¨m.

- Sau khi quyÕt to¸n n¨m tr­íc ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c sè chªnh lÖch thu lín h¬n chi, c¨n cø vµo quy chÕ chi tiªu néi bé Trung t©m sÏ chi tr¶ thu nhËp t¨ng thªm theo quy ®Þnh cho c¸n bé c«ng chøc. Tr­êng hîp sè t¹m chi v­ît qu¸ sè chªnh lÖch thu lín h¬n chi dµnh ®Ó chi tr¶ thu nhËp t¨ng thªm theo quy chÕ chi tiªu néi bé; sè chi v­ît ph¶i trõ vµo sè chi thu nhËp t¨ng thªm cña n¨m sau.

**§iÒu 14 - Quy ®Þnh vÒ trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü.**

**1. TrÝch 15% ®Ó lËp quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp cô thÓ nh­ sau:**

***Néi dung chi:***

- Dïng ®Ó ®Çu t­, ph¸t triÓn n©ng cao ho¹t ®éng sù nghiÖp,

- Bæ sung vèn x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n.

-KhuyÕn khÝch nghiªn cøu khoa häc,®µo t¹o,tËp huÊn n©ng cao tay nghÒ n¨ng lùc cho c¸n bé viªn chøc ®¬n vÞ.

- Chi hç trî ®i häc:

+Thanh to¸n tiÒn tµu xe 2 lÇn /n¨m vµ ®i vÒ theo vÐ th«ng th­êng

+ Hç trî KP ®µo t¹o (Gåm tiÒn phÝ, häc phÝ):

\* Häc B¸c sü, §¹i häc kh¸c: Kh«ng qu¸ 12.000.000®/n¨m

\* Häc CK1: Kh«ng qu¸ 12.000.000®/n¨m.

\* Häc CK2: Kh«ng qu¸ 14.000.000®/n¨m

+ Hç trî tiÒn ¨n cho ®µo t¹o chuyªn s©u mòi nhän: Theo nhu cÇu cña ®¬n vÞ tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng mçi th¸ng 500.000® .

+ Kh«ng thanh to¸n tiÒn phÝ, häc phÝ cho c¸n bé, c«ng chøc viªn chøc ®i «n thi.

***(Nh÷ng tr­êng hîp kh¸c ®i häc ®· cã dù ¸n chi tr¶ th× Trung t©m kh«ng hç trî thªm kho¶n ®µo t¹o nµo kh¸c, ®µo t¹o n»m ngoµi kÕ ho¹ch c¸ nh©n ph¶i tù tóc kinh phÝ)***

ViÖc sö dông 15% quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp c¨n cø yªu cÇu c«ng viÖc chuyªn m«n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh thùc hiÖn.

**2. TrÝch 45 % ®Ó tr¶ thu nhËp t¨ng thªm cho ng­êi lao ®éng:**

***Néi dung chi:***

- Chi tr¶ theo ph­¬ng ¸n tr¶ thu nhËp t¨ng thªm.

1. **TrÝch 20% lËp quü khen th­ëng:**

**HÖ sè chi tr¶ tiÒn khen th­ëng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Khèi ®iÒu trÞ | Ngµy c«ng | X | HÖ sè K |
| Khèi y tÕ dù phßng | Ngµy c«ng | X | HÖ sè K x 10% |

§èi víi kinh phÝ thuéc khèi y tÕ dù phßng, cuèi n¨m sau khi trõ c¸c kho¶n chi phÝ sè chªnh lÖch cßn l¹i (nÕu cã) th× ¸p dông c«ng thøc tr¶ tiÒn khen th­ëng nh­ khèi ®iÒu trÞ vµ chØ chi tr¶ cho c¸n bé CCVC trong khèi y tÕ dù phßng.

***Néi dung chi:***

Quü khen th­ëng dïng ®Ó th­ëng ®Þnh kú, ®ét xuÊt hµng quý, n¨m cho tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong ®¬n vÞ theo tû lÖ b×nh BÇu A, B, C.

=> TØ lÖ quy ®æi møc khen th­ëng nh­ sau:

Lo¹i A = 100%

Lo¹i B = 80%

Lo¹i C = 60%

NghØ phÐp, nghØ èm, nghØ trùc, ®i häc, c«ng t¸c c¸c chÕ ®é vÒ tiÒn l­¬ng, phô cÊp l­¬ng, c¸c chÕ vÒ b¶o hiÓm x· héi, BHYT vÉn ®­îc ®¶m b¶o theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, nh­ng kh«ng ®­îc tÝnh ngµy c«ng thùc tÕ ®Ó h­ëng tiÒn khen th­ëng v× kh«ng cã ®ãng gãp trong viÖc sö lý gi¶i quyÕt khèi l­îng c«ng viÖc.

- C¸n bé t¨ng c­êng cho c¸c x· h­ëng 100% tiÒn th­ëng hµng th¸ng nh­ c¸n bé cã cïng tr×nh ®é chuyªn m«n lµm viÖc t¹i Trung t©m.

- §Õn cuèi th¸ng 12 trong n¨m NÕu nguån quü khen th­ëng cßn d­, sÏ ph©n phèi l¹i theo tû lÖ vµ theo b×nh BÇu xÕp lo¹i A,B,C ®· ph©n chia hµng th¸ng.

***\* C¸c h×nh thøc khen th­ëng hç trî kh¸c:***

- Chi khen th­ëng ®Þnh kú, ®ét xuÊt cho tËp thÓ, c¸ nh©n theo kÕt qu¶ vµ thµnh tÝch c«ng t¸c. (Cã quyÕt ®Þnh cô thÓ).

\* Ngoµi th­ëng ®Þnh kú theo ph©n lo¹i A,B,C,D hµng quý ®¬n vÞ cßn th­ëng cho tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c cøu ch÷a ng­êi bÖnh, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cã gi¸ trÞ, c¸c gi¶i ph¸p t¨ng thu, tiÕt kiÖm chi theo ®Ò nghÞ cña c¸c héi ®ång. Tr­êng hîp ®Æc biÖt do Gi¸m ®èc QuyÕt ®Þnh.

**4. TrÝch 20% lËp quü phóc lîi.**

***Néi dung chi :***

- Chi khen th­ëng vµ hç trî c¸c ch¸u thiÕu nhi, häc sinh vµo c¸c dÞp; 1/6, r»m trung thu.

- Chi trî cÊp èm ®au ®ét xuÊt (Tuú tõng tr­êng hîp).

- Chi söa ch÷a, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi.

- Chi hç trî tæ chøc liªn hoan cho c¸n bé nghØ h­u møc chi tèi ®a kh«ng qu¸: 3.000.000 ®ång/c¸n bé

- Chi hç trî ngµy lÔ, tÕt,ngµy truyÒn thèng cña ngµnh: (tÕt d­¬ng lÞch,©m lÞch 27/2, 1/5, 2/9, 20/10...) møc chi hç trî kh«ng qu¸ 2.000.000®/lÇn/ ng­êi.

- Chi hç trî v¨n ho¸ thÓ thao (tuú theo kh¶ n¨ng thùc tÕ)

- Chi hç trî tiÒn th¨m quan,du lÞch, häc tËp theo kÕ ho¹ch cña Thñ tr­ëng ®¬n vÞ duyÖt møc chi kh«ng qu¸: 3.000.000 ®ång/n¨m.

- Phèi hîp tæ chøc c«ng ®oµn ®Ó th¨m hái, hiÕu hû: Thùc hiÖn theo quy chÕ c«ng ®oµn.Tr­êng hîp ®Æc biÖt do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh.

- Hç trî cho c¸n bé CCVC trong ®¬n vÞ cã bÖnh cÊp cøu th«ng qua quyÕt ®Þnh héi chÈn Trung t©m cho chuyÕn tuyÕn th× Trung t©m sÏ hç trî 1 chuyÕn x¨ng xe chë ®Õn BÖnh viÖn tuyÕn trªn, tr­êng hîp kh«ng ®i xe cøu th­¬ng cña ®¬n vÞ th× chi hç trî 0.2 lÝt x¨ng tÝnh theo chiÒu Km ®i thùc tÕ.

- Chi th¨m viÕng hç trî c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong ngoµi Trung t©m (Tuú kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ ®Ó quyÕt ®Þnh møc chi hîp lý).

- Chi gÆp mÆt víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ nh©n ngµy truyÒn thèng (Theo giÊy mêi vµ mèi quan hÖ c«ng t¸c tõ 200.000 ®Õn 1.000.000® vµ 1 bã hoa, chi chóc tÕt c¸c gia ®×nh th­êng binh liÖt sü, c¸c ®/c l·nh ®¹o tiÒn nhiÖm tõ 200.000-1.000.000®).

- Chi hç trî c¸ nh©n vµ c¸c c¬ quan ban ngµnh liªn quan cã thµnh tÝch trong ®ãng gãp gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¬n vÞ hoµn thµnh nhiÖm vô vµ ph¸t triÓn. Møc chi tèi ®a kh«ng qu¸: 5.000.000 ®ång/Quý

- Chi hç trî cho 12 tr¹m y tÕ x· tæ chøc ngµy 27/2 (Ngµy thÇy thuèc viÖt nam) møc chi kh«ng qu¸: 5.000.000®/n¨m.

- Chi hç trî ®ång phôc v¨n phßng cho ban gi¸m ®èc, c¸c tr­ëng phã khoa phßng, Møc chi kh«ng qu¸: 6.000.000 ®ång/bé/n¨m (nÕu cã); Tr­êng hîp ®Æc biÖt do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh.

Cuèi n¨m sau khi ®· chi cho c¸c néi dung trªn sè tiÒn cßn d­ sÏ chia ®Òu cho c¸n bé viªn chøc trong ®¬n vÞ.

**§iÒu 15 - Quy ®Þnh xö lý c¸c vi ph¹m:**

ViÖc sö ph¹t c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ c¸c khoa phßng ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong tiªu chÝ b×nh xÐt danh hiÖu thi ®ua cña Trung t©m.

**§iÒu 16 - Tæ chøc thùc hiÖn:**

Quy chÕ nµy ®­îc qu¸n triÖt ®Õn tõng khoa, phßng, tõng c¸ nh©n trong trung t©m, mäi thµnh viªn trong trung t©m cã tr¸ch nhiÖm nghiªm tóc thùc hiÖn.

Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Trung t©m cã tr¸ch nhiÖm nh¾c nhë, gi¶i thÝch, h­íng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn Quy chÕ chi tiªu néi bé cña Trung t©m.

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Quy chÕ chi tiªu néi bé nµy sÏ th­êng xuyªn ®­îc xem xÐt, rót kinh nghiÖm ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh, bæ sung cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ, ®¶m b¶o chi tiªu cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc.

**§iÒu 17** - C¸c kho¶n chi kh«ng quy ®Þnh trong quy chÕ nµy ®­îc thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh.

**§iÒu 16** - Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2018.

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× v­íng m¾c, c¸c khoa phßng, c¸ nh©n ph¶n ¸nh vÒ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Trung t©m ®Ó ®­îc h­ìng dÉn hoÆc tËp hîp tr×nh gi¸m ®èc xem xÐt gi¶i quyÕt./.

|  |  |
| --- | --- |
| C«ng ®oµn TTYTÕ  (Ký tªn, ®ãng dÊu) | **Gi¸m ®èc**  (Ký tªn, ®ãng dÊu)  §Æng T©n Minh |