**Phụ lục II**

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH**

**THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ (THTK, CLP) NĂM 2017**

**CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN Ở TRUNG ƯƠNG, UBND TỈNH, THÀNH PHỐ**

**TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC**

*(Kèm theo Báo cáo số 100/BC-CP ngày 5 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ)*

| **TT** | **Tên đơn vị** | **Số, ngày văn bản ban hành Chương trình THTK,CLP năm 2017** |
| --- | --- | --- |
|
| **A** | **CÁC BỘ, CƠ QUAN Ở TRUNG ƯƠNG** | |
| 1 | Bộ Công an | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 2 | Bộ Công thương | Số 2197/QĐ-BCT ngày 15/6/2017 |
| 3 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Số 4512/QĐ-BGTĐT ngày 24/10/2017 |
| 4 | Bộ Giao thông Vận tải | Số 1209/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2017 |
| 5 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Số 558/QĐ-BKHĐT ngày 19/4/2017 |
| 6 | Bộ Khoa học và công nghệ | Số 1039/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2017 |
| 7 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | Số 885/QĐ-LĐTBXH ngày 16/6/2017 |
| 8 | Bộ Ngoại giao | Số 854/QĐ-BNG ngày 23/3/2017 |
| 9 | Bộ Nội vụ | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 10 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Số 1571/QĐ-BNN-TC ngày 26/4/2017 |
| 11 | Bộ Thông tin và truyền thông | Số 1429/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2017 |
| 12 | Bộ Quốc phòng | Số 6163/CTr-BQP ngày 02/6/2017 |
| 13 | Bộ Tài chính | Số 1284/QĐ-BTC ngày 11/7/2017 |
| 14 | Bộ Tư pháp | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 15 | Bộ Xây dựng | Số 97/QĐ-BXD ngày 23/02/2017 |
| 16 | Bộ Y tế | Số 2054/QĐ-BYT ngày 22/5/2017 |
| 17 | Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 18 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Số 1609/QĐ-BTNMT ngày 03/7/2017 |
| 19 | Ngân hàng Nhà nước | Số 792/QĐ-NHNN ngày 18/4/2017 |
| 20 | Thanh tra Chính phủ | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 21 | Uỷ ban dân tộc | Số 454/QĐ-UBDT ngày 01/8/2017 |
| 22 | Văn phòng Chính phủ | Số 597/QĐ-VPCP ngày 11/5/2017 |
| 23 | Ban Quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 24 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | Số 946/QĐ-BHXH ngày 19/6/2017 |
| 25 | Đài tiếng nói Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 26 | Thông tấn xã Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 27 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ  Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 28 | Đài truyền hình Việt Nam | Số 934/QĐ-THVN ngày 10/7/2017 |
| 29 | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 30 | Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 31 | Kiểm toán Nhà nước | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 32 | Văn phòng Quốc hội | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 33 | Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 34 | Tòa án nhân dân tối cao | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| **B** | **CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG** | |
| 1 | An Giang | Số 1521/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 |
| 2 | Bà rịa - Vũng Tàu | Số 1907/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 |
| 3 | Bắc Giang | Số 723/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 |
| 4 | Bắc Kạn | Số 624/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 |
| 5 | Bạc Liêu | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 6 | Bắc Ninh | Số 561/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 |
| 7 | Bến Tre | Số 1678/CTr-UBND ngày 25/4/2017 |
| 8 | Bình Định | Số 1874/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 |
| 9 | Bình Dương | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 10 | Bình Phước | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 11 | Bình Thuận | Số 1500/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 |
| 12 | Cà Mau | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 13 | Cần Thơ | Số 1476/QĐ-UBND ngày 6/6/2017 |
| 14 | Cao Bằng | Số 593/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 |
| 15 | Đà Nẵng | Số 2686/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 |
| 16 | Đăk Lăk | Số 1293/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 |
| 17 | Đắk Nông | Số 1060/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 |
| 18 | Điện Biên | Số 416/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 |
| 19 | Đồng Nai | Số 2067/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 |
| 20 | Đồng Tháp | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 21 | Gia Lai | Số 400/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 |
| 22 | Hà Giang | Số 976/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 |
| 23 | Hà Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 24 | Hà Nội | Số 3278/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 |
| 25 | Hà Tĩnh | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 26 | Hải Dương | Số 1323/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 |
| 27 | Hải Phòng | Số 926/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 |
| 28 | Hậu Giang | Số 1337/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 |
| 29 | Hòa Bình | Số 714/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 |
| 30 | Hưng Yên | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 31 | Khánh Hòa | Số 1135/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 |
| 32 | Kiên Giang | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 33 | Kon Tum | Số 404/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 |
| 34 | Lai Châu | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 35 | Lâm Đồng | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 36 | Lạng Sơn | Số 302/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 |
| 37 | Lào Cai | Số 1561/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 |
| 38 | Long An | Số 1996/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 |
| 39 | Nam Định | Số 1531/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 |
| 40 | Nghệ An | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 41 | Ninh Bình | Số 657/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 |
| 42 | Ninh Thuận | Số 865/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 |
| 43 | Phú Thọ | Số 1358/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 |
| 44 | Phú Yên | Số 1212/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 |
| 45 | Quảng Bình | Số 1853/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 |
| 46 | Quảng Nam | Số 838/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 |
| 47 | Quảng Ngãi | Số 322/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 |
| 48 | Quảng Ninh | Số 1590/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 |
| 49 | Quảng Trị | Số 2164/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 |
| 50 | Sóc Trăng | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 51 | Sơn La | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 52 | Thừa Thiên Huế | Số 1091/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 |
| 53 | Tây Ninh | Số 1122/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 |
| 54 | Thái Bình | Số 1096/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 |
| 55 | Thái Nguyên | Số 2427/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 |
| 56 | Thanh Hóa | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 57 | Tiền Giang | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 58 | Thành phố Hồ Chí Minh | Số 2934/QĐ-UBND ngày 7/6/2017 |
| 59 | Trà Vinh | Số 944/QĐ-UBND ngày 8/6/2017 |
| 60 | Tuyên Quang | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 61 | Vĩnh Long | Số 1079/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 |
| 62 | Vĩnh Phúc | Số 1341/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 |
| 63 | Yên Bái | Số 762/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 |
| **C** | **CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY 100% VỐN NHÀ NƯỚC** | |
| 1 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 2 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Số 4501/NQ-DKVN ngày 18/7/2017 |
| 3 | Tập đoàn Dệt may Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 4 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 5 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | Số 428/QĐ-VNPT-PCTT ngày 21/4/2017 |
| 6 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 7 | Tập đoàn Viễn thông Quân đội | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 8 | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | Số 180/QĐ-HCVN ngày 18/8/2017 |
| 9 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 10 | Tổng công ty cà phê Việt Nam | Số 146/QĐ/HĐTV-TCT ngày 10/5/2017 |
| 11 | Tổng công ty giấy Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 12 | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 13 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 14 | Tổng công ty Lương thực Miền Bắc | Số 28/TCT-TCKT ngày 31/5/2017 |
| 15 | Tổng công ty Lương thực Miền Nam | Số 894/TCT-TCKT ngày 18/5/2017 |
| 16 | Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 17 | Tổng công ty Thép Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 18 | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng  Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 19 | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 20 | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 21 | Tổng công ty Sông Đà | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 22 | Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |
| 23 | Ngân hàng phát triển Việt Nam | **Chưa gửi về Bộ Tài chính** |