**BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN ĐƠN VỊ** | **NỘI DUNG** | **MỨC KINH PHÍ**  (đơn vị: đồng) | | **GHI CHÚ** |
| **2022** | **2023** |
| **I** | **Cấp huyện** | | | | |
| **1** | **UBND huyện......** | * 1. *Công tác của Hội đồng* |  |  |  |
| * 1. *Kinh phí cho các đề án* |  |  |  |
| ***Tổng mức kinh phí*** |  |  |  |
| **II** | **Cấp xã** | | | | |
| **1** | **UBND xã.....** | * 1. *Công tác phổ biến giáo dục pháp luật* |  |  |  |
| * 1. *Công tác hòa giải ở cơ sở* |  |  |  |
| * 1. *Chuẩn tiếp cận pháp luật* |  |  |  |
| ***Tổng mức kinh phí*** |  |  |  |

**Lưu ý: -** Đối với các huyện: phải nêu cụ thể kinh phí của mỗi nội dung và mỗi đề án;

* Đối với các xã: phải nêu kinh phí cụ thể của mỗi xã.