**BÁO CÁO CÔNG KHAI BỔ SUNG KINH PHÍ KHOÁN CHO**

**CÁC ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị NHNN** | **Số tiền** |
| **I** | **Bảo dưỡng sửa chữa**  | **1.873.350.000** |
| 1 | Bắc Ninh  | 48.000.000 |
| 2 | Đà Nẵng  | 50.000.000  |
| 3 | Đắk Nông  | 48.600.000  |
| 4 | Điện Biên  | 79.000.000  |
| 5 | Hà Nam  | 97.750.000  |
| 6 | Hải Dương  | 150.000.000 |
| 7 | Hải Phòng  | 613.000.000 |
| 8 | Hưng Yên  | 44.000.000  |
| 9 | Lạng Sơn  | 44.000.000  |
| 10 | Lào Cai  | 50.000.000  |
| 11 | Nam Định  | 99.000.000  |
| 12 | Nghệ An  | 18.000.000  |
| 13 | Quảng Ninh  | 197.000.000  |
| 14 | Quảng Trị  | 60.000.000  |
| 15 | Tuyên Quang  | 137.000.000  |
| 16 | Thái Bình  | 10.000.000  |
| 17 | Yên Bái  | 58.000.000  |
| 18 | Cục PHKQ  | 70.000.000  |
| **II** | **Quản lý công vụ**  | **328.000.000** |
| 1 | Bắc Giang  | 13.000.000  |
| 2 | Bắc Ninh  | 35.000.000 |
| 3 | Điện Biên  | 20.000.000  |
| 4 | Hải Dương  | 4.000.000  |
| 5 | Hải Phòng  | 40.000.000 |
| 6 | Hưng Yên  | 13.000.000  |
| 7 | Lạng Sơn  | 40.000.000  |
| 8 | Lào Cai  | 25.000.000  |
| 9 | Ninh Bình  | 35.000.000  |
| 10 | Nghệ An  | 15.000.000  |
| 11 | Phú Thọ  | 20.000.000  |
| 12 | Quảng Ninh  | 16.000.000  |
| 13 | Thái Bình  | 10.000.000  |
| 14 | Thanh Hóa  | 42.000.000  |
| **III** | **Mua sắm công cụ, dụng cụ**  | **204.113.000** |
| 1 | Bắc Ninh  | 10.000.000  |
| 2 | Hưng Yên  | 5.000.000  |
| 3 | Lạng Sơn  | 4.000.000  |
| 4 | Sơn La  | 28.113.000  |
| 5 | Tuyên Quang  | 157.000.000  |
|  | **TỔNG CỘNG**  | **2.405.463.000** |

**BÁO CÁO CÔNG KHAI BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÓ GIÁ TRỊ TỪ 10 TRIỆU ĐỒNG ĐẾN DƯỚI 30 TRIỆU ĐỒNG CHO CÁC ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Tài sản | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Sơn La | Hệ thống chống sét lan truyền tại phòng điều khiển trung tâm | 01 | 28.113.000 | 28.113.000 |
| 2 | Tuyên Quang | Bàn quầy giao dịch bằng gỗ tự nhiên | 02 | 13.000.000 | 26.000.000 |
| Bộ bàn họp phòng họp bằng gỗ tự nhiên hình elip | 01 | 28.000.000 | 28.000.000 |
|  | Cộng |  |  |  | **82.113.000** |