|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH QUẢNG TRỊ**Số: /NQ-HĐND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Quảng Trị, ngày tháng năm 2023* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023**

**nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

**KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 18**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương như các biểu kèm theo.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa XII, Kỳ họp thứ .... thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;- Đoàn đại biểu QH tỉnh;- VP đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- VP UBND tỉnh;- TT HĐND, UBND các huyện, thị, tp;- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;- Đại biểu HĐND tỉnh;- Lưu VT. | **CHỦ TỊCH****Nguyễn Đăng Quang** |

**Biểu số 01**

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2023**

**NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND tỉnh)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| **STT** | **Danh mục dự án** | **Kế hoạch 2023** | **Kế hoạch điều chỉnh** | **Kế hoạch 2023 sau điều chỉnh** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **Tăng (+)** | **Giảm (-)** |  |
|  | **TỔNG CỘNG** | **69.351** | **19.581** | **19.581** | **69.351** |  |
| ***\**** | ***Dự án giảm vốn*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường THCS&THPT Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Hạng mục: Nhà học thực hành | 4.780 |   | 400 | 4.380 |  |
| 2 | Trường mầm non xã A Túc | 2.500 |   | 250 | 2.250 |  |
| 3 | Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) | 971 |   | 971 | 0 |  |
| 4 | Nhà văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị | 7.000 |   | 1.500 | 5.500 |  |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Long, huyện Hướng Hóa | 1.000 |   | 60 | 940 |  |
| 6 | Dự phòng (tại Phụ lục IV - Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) | 31.400 |   | 16.400 | 15.000 |  |
| ***\**** | ***Các dự án tăng vốn*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường giao thông liên thôn Mã Lai - Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa | 2.000 | 1.200 |   | 3.200 |  |
| 2 | Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Chánh | 4.000 | 1.400 |   | 5.400 |  |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ | 1.000 | 2.000 |   | 3.000 |  |
| 4 | Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 11.800 | 4.231 |   | 16.031 |  |
| 5 | Trường Tiểu học Hướng Tân, hạng mục: Nhà hiệu bộ, cổng, hàng rào | 700 | 1.250 |   | 1.950 |  |
| 6 | Trường THCS thị trấn Krông Klang - Hạng mục: Nhà 2 tầng 06 phòng học bộ môn | 0 | 1.000 |   | 1.000 |  |
| 7 | Trường TH&THCS Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 4 phòng | 0 | 1.000 |   | 1.000 |  |
| 8 | Trường TH&THCS Hải Phú, Hạng mục: Phòng chức năng và nhà đa năng | 0 | 1.000 |   | 1.000 |  |
| 9 | Trường THCS Triệu An, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học | 500 | 1.000 |   | 1.500 |  |
| 10 | Trường Tiểu học Lê quý Đôn, huyện Vĩnh Linh; hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học | 1.400 | 1.000 |   | 2.400 |  |
| 11 | Trường Mầm non Gio Mai; Hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học | 0 | 1.000 |   | 1.000 |  |
| 12 | Trường TH&THCS Lương Thế Vinh, Hạng mục: Nhà học bộ môn và Nhà đa năng | 300 | 1.200 |   | 1.500 |  |
| 13 | Trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng Trị, Hạng mục: Phòng tổ chuyên môn và hội trường  | 0 | 1.300 |   | 1.300 |  |
| 14 | Xây mới 12 phòng học Trường THCS Nguyễn Huệ | 0 | 1.000 |   | 1.000 |  |

**Biểu số 02**

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2023**

**NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND tỉnh)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục dự án** | **Kế hoạch 2023** | **Kế hoạch điều chỉnh** | **Kế hoạch 2023 sau điều chỉnh** |
|  |
| Tăng (+) | Giảm (-) |  |
|  | **TỔNG CỘNG** | **10.454** | **4.454** | **4.454** | **10.454** |  |
| ***\**** | ***Các dự án giảm vốn*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị; Hạng mục: Xây mới giảng đường đa năng, Cải tạo và mở rộng Nhà hiệu bộ, Cải tạo khối phòng học | 2.454 |   |  2.454  | 0 |  |
| 2 | Sân vận động huyện Hải Lăng | 2.000 |   |  2.000  | 0 |  |
| ***\**** | ***Các dự án tăng vốn*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi; hạng mục: Xây mới khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, nhà cầu nối và cải tạo sửa chửa một số hạng mục khác | 0 | 454 |   | 454 |  |
| 2 | Hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới |   |   |   |   |  |
| + | Huyện Hải Lăng | 1.500 | 1.000 |   | 2.500 |  |
| + | Huyện Triệu Phong | 1.500 | 1.000 |   | 2.500 |  |
| + | Huyện Vĩnh Linh | 1.500 | 1.000 |   | 2.500 |  |
| + | Huyện Gio Linh | 1.500 | 1.000 |   | 2.500 |  |