|  |  |
| --- | --- |
| **UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC** | **Mẫu số 12/CKTC-NSĐP** |
|  |  |
| **DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015** | |
|  |  |
| *Đơn vị tính: Triệu đồng.* | |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Dự toán** |
|  | **Tổng thu NSNN trên địa bàn** | **3.200.000** |
| **A** | **Tổng các khoản thu cân đối NSNN** | **2.832.000** |
| **I** | **Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước** | **2.642.000** |
| 1 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương | 373.500 |
|  | - Thuế giá trị gia tăng | 66.000 |
|  | - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 280.000 |
|  | - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước | 0 |
|  | - Thuế tài nguyên | 27.000 |
|  | *Trong đó: + Tài nguyên rừng* |  |
|  | *+ Tài nguyên nước thủy điện* |  |
|  | - Thuế môn bài | 175 |
|  | - Thu hồi vốn và thu khác | 325 |
| 2 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương | 312.700 |
|  | - Thuế giá trị gia tăng | 152.900 |
|  | - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 85.785 |
|  | - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước | 0 |
|  | - Thuế tài nguyên | 73.000 |
|  | *Trong đó: + Tài nguyên rừng* | 0 |
|  | - Thuế môn bài | 265 |
|  | - Thu hồi vốn và thu khác | 750 |
| 3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 100.000 |
|  | - Thuế giá trị gia tăng | 46.980 |
|  | - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 49.000 |
|  | - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước |  |
|  | - Thuế chuyển LN sang NN |  |
|  | - Thuế tài nguyên | 650 |
|  | - Thuế môn bài | 270 |
|  | - Tiền thuê mặt đất, mặt nước | 850 |
|  | - Các khoản thu khác | 2.250 |
| 4 | Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh | 960.000 |
|  | - Thuế giá trị gia tăng | 819.545 |
|  | - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 83.867 |
|  | - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước | 2.540 |
|  | - Thuế tài nguyên | 23.305 |
|  | - Thuế môn bài | 14.313 |
|  | - Thu khác | 16.430 |
| 5 | Lệ phí trước bạ | 113.100 |
| 6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 4.060 |
| 7 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 3.920 |
| 8 | Thuế thu nhập cá nhân | 180.000 |
| 9 | Thuế bảo vệ môi trường | 28.000 |
| 10 | Thu phí và lệ phí | 50.000 |
| 11 | Thuế chuyển quyền sử dụng đất |  |
| 12 | Tiền sử dụng đất | 320.000 |
| 13 | Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 52.250 |
| 14 | Thu khác | 136.400 |
| 15 | Thu khác tại xã | 8.070 |
| **II** | **Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu** | **190.000** |
|  | *Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB* | 25.000 |
|  | *+ Thuế VAT hàng nhập khẩu* | 165.000 |
| **III** | **Thu viện trợ** |  |
| **IV** | **Thu huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo khoản 3, điều 8, Luật Ngân sách nhà nước** |  |
| **B** | **Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN** | **368.000** |
|  | - Thu từ sổ số kiến thiết | 265.700 |
|  | - Học phí | 51.480 |
|  | - Các khoản huy động đóng góp XD XSHT | 26.370 |
|  | - Thu phí, lệ phí | 9.010 |
|  | - Thu khác | 15.440 |
|  | **Tổng thu NSĐP** | **5.999.177** |
| **A** | **Tổng các khoản thu cân đối NSNN** | **5.631.177** |
|  | **- Thu ngân sách địa phương được hưởng** | **2.633.925** |
|  | Tr.đó: + Các khoản thu 100% | *203.283* |
|  | + Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | *2.430.642* |
|  | **- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên** | **2.997.252** |
|  | *Tr.đó: + Bổ sung cân đối* | *864.922* |
|  | *+ Bổ sung vốn XDCB theo phân cấp* |  |
|  | *+ Bổ sung có mục tiêu XDCB* | *368.300* |
|  | *+ Bổ sung có mục tiêu sự nghiệp* | *93.813* |
|  | *+ Bổ sung vốn CTMT* | *689.887* |
|  | *+ Bổ sung tăng lương* | 980.330 |
| **B** | **Các khoản thu quản lý qua NSNN** | **368.000** |
|  | - Thu sổ số kiến thiết | 265.700 |
|  | - Học phí | 51.480 |
|  | - Các khoản huy động đóng góp | 26.370 |
|  | - Thu phí và lệ phí | 9.010 |
|  | - Thu khác | 15.440 |