|  |
| --- |
| Phụ lục 2 |
| **SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘITỈNH HẢI DƯƠNG** |  |
|  |
|

|  |
| --- |
| **TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP XÃ HỘI TẠI CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI THUỘC SỞ LAO ĐỘNG TB&XH** |

 |
| *Đơn vị: đồng* |
| **TT** | **Đối tượng** | **Số lượngđối tượng** | **Tính theo NĐ số 136/2013/NĐ-CP(mức chuẩn trợ giúp XH: 270.000đ)** | **Tính theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP(mức chuẩn trợ giúp XH: 360.000đ)** | **Đề xuất theo Nghị Quyết** | **Kinh phí chênh lệch tăng trong tháng**  | **Kinh phí chênh lệch tăng trong năm** |
| **Hệ số (hoặc số tiền trong năm áp dụng đối tượng theo QĐ 1607)** | **Kinh phí tính chi trả trong 1 tháng (hoặc tổng số tiền trong năm theo QĐ 1607)** | **Hệ số (hoặc số tiền trong năm áp dụng đối tượng theo QĐ 1607)** | **Kinh phí tính chi trả trong 1 tháng (hoặc tổng số tiền trong năm theo QĐ 1607)** | **Hệ số (hoặc số tiền trong năm áp dụng đối tượng theo QĐ 1607)** | **Kinh phí tính chi trả trong 1 tháng (hoặc tổng số tiền trong năm theo QĐ 1607)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)=(3)x(4)x270.000** | **(6)** | **(7)=(3)x(6)x360.000** | **(8)** | **(9)=(3)x(8)x360.000** | **(10)=(9)-(5)** | **(11)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG HÀNG THÁNG TẠI THỜI ĐIỂM THÁNG 12/2020** |  |  | **1.162.080.000** |  | **1.540.440.000** |  | **1.552.140.000** | **390.060.000** | **4.035.960.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Học sinh học văn hóa | 360 |  | 388.800.000 |  | 518.400.000 |  | 528.480.000 | 139.680.000 | 1.257.120.000 |
| *1.1* | *Học sinh khuyết tật nặng* | *332* | *4* | *358.560.000* | *4* | *478.080.000* | *4* | 478.080.000 | 119.520.000 | 1.075.680.000 |
| *1.2* | *Học sinh khuyết tật đặc biệt nặng* | *28* | *4* | *30.240.000* | *4* | *40.320.000* | *5* | 50.400.000 | 20.160.000 | 181.440.000 |
| 2 | Học sinh học nghề | 100 |  | 108.000.000 |  | 144.000.000 |  | 145.620.000 | 37.620.000 | 225.720.000 |
| 2.1 | *Học sinh khuyết tật đặc biệt nặng* | *3* | *4* | *3.240.000* | *4* | *4.320.000* | *5.5* | 5.940.000 | 2.700.000 | 16.200.000 |
| *2.2* | *Học sinh khuyết tật nặng và khuyết tật nhẹ* | *97* | *4* | *104.760.000* | *4* | *139.680.000* | *4* | 139.680.000 | 34.920.000 | 209.520.000 |
| 3 | Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng (trên 4 tuổi) | 5 | 4 | 5.400.000 | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 1.800.000 | 21.600.000 |
| 4 | Đối tượng trên 4 tuổi (người già cô đơn và người khuyết tật) | 140 | 4 | 151.200.000 | 4 | 201.600.000 | 4 | 201.600.000 | 50.400.000 | 604.800.000 |
| 5 | Trẻ em trên 4 tuổi | 6 | 4 | 6.480.000 | 4 | 8.640.000 | 4 | 8.640.000 | 2.160.000 | 25.920.000 |
| 6 | Trẻ em dưới 4 tuổi | 4 | 5 | 5.400.000 | 5 | 7.200.000 | 5 | 7.200.000 | 1.800.000 | 21.600.000 |
| 7 | Hỗ trợ đối tượng khẩn | 10 |  | 27.000.000 |  | 27.000.000 |  | 27.000.000 | 0 |  |
| **Tổng cộng** | **625** |  | **692.280.000** |  | **914.040.000** |  | **925.740.000** | **233.460.000** | **2.156.760.000** |
| **B. Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Người có công và xã hội** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đối tượng tâm thần (Tiền ăn) | 435 | 4 | 469.800.000 | 4 | 626.400.000 | 4 | 626.400.000 | 156.600.000 | **1.879.200.000** |
| **II** | **KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH1607/QĐ - UBND TỈNH NGÀY 25/6/2015**  |  |  | **2.157.800.000** |  | **2.157.800.000** |  | **2.157.800.000** | **0** | **0** |
| **A. Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Người có công và xã hội** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiền vật dụng sinh hoạt cho bệnh nhân tâm thần | 435 | 1.150.000 | 500.250.000 | 1.150.000 | 500.250.000 | 1.150.000 | 500.250.000 |  |   |
| 2 | Tiền thuốc cho bệnh nhân tâm thần | 435 | 2.000.000 | 870.000.000 | 2.000.000 | 870.000.000 | 2.000.000 | 870.000.000 |   |   |
| 3 | Vệ sinh cá nhân đối với đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ | 80 | 360.000 | 28.800.000 | 360.000 | 28.800.000 | 360.000 | 28.800.000 |   |   |
| **Tổng cộng** |  |  | **1.399.050.000** |  | **1.399.050.000** |  | **1.399.050.000** |  |   |
| **B. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vật dụng sinh hoạt (theo QĐ 1607) |   |  | 591.650.000 |  | 591.650.000 |  | 591.650.000 |  |  |
| 1.1 | Vật dụng sinh hoat cho 360hs văn hóa. 5 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng trên 4 tuổi. 140 người trên 4 tuổi (người già cô đơn và người khuyết tật) (hưởng 1.150.000 đ/năm). 6 trẻ em trên 4 tuổi | 511 | 1.150.000 | 587.650.000 | 1.150.000 | 587.650.000 | 1.150.000 | 587.650.000 |  |  |
| 1.2 | Vật dụng sinh hoat cho 4 trẻ dưới 4 tuổi (hưởng chế độ 1.000.000d/trẻ/năm) | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| 2 | Vệ sinh phụ nữ (theo QĐ 1607) (30.000đ /người/tháng) | 35 | 360.000 | 12.600.000 | 360.000 | 12.600.000 | 360.000 | 12.600.000 |  |  |
| 3 | Tiền thuốc (theo QĐ 1607) (trừ 100 học sinh nghề không được hưởng) | 515 | 300.000 | 154.500.000 | 300.000 | 154.500.000 | 300.000 | 154.500.000 |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  | **758.750.000** |  | **758.750.000** |  | **758.750.000** |  |  |
| **III** | **MỨC TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG TĂNG THÊM TRONG THỜI GIAN NGHỈ HÈ** |  |  |  |  |  |  | **274.320.000** | **274.320.000** | **822.960.000** |
| **Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Học sinh học văn hóa | 360 |  |  |  | 0 |  | 274.320.000 | 274.320.000 | 822.960.000 |
| *1.1* | *Học sinh khuyết tật*  | *332* |  |  |  | 0 | 2 | 239.040.000 | 239.040.000 | 717.120.000 |
| *1.2* | *Học sinh khuyết tật đặc biệt nặng* | *28* |  |  |  | 0 | 3.5 | 35.280.000 | 35.280.000 | 105.840.000 |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  | **274.320.000** | **274.320.000** | **822.960.000** |
| **Tổng (I) + (II) +(III)** |  |  | **3.319.880.000** |  | **3.698.240.000** |  | **3.982.460.000** | **664.380.000** | **4.858.920.000** |