|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SỞ TÀI CHÍNH** | |  |  | **Biểu số 54/CK-NSNN** |
|  |  |  |  |  |
| **TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU** | | | | |
| **PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019** | | | | |
| *(Kèm theo Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh)* | | | | |
|  |  |  |  | *Đơn vị: %* |
|  |  |  |  |  |
| **TT** | **Huyện, thị xã, thành phố** | **Chia theo sắc thuế** | | |
| **Thuế giá trị gia tăng lĩnh vực ngoài quốc doanh** | **Thuế thu thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực ngoài quốc doanh** | **Thuế thu nhập cá nhân do Chi cục Thuế quản lý** |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Quy Nhơn | 19 | 19 | 100 |
| 2 | An Nhơn | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Tuy Phước | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Tây Sơn | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Phù Cát | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Phù Mỹ | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Hoài Ân | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Hoài Nhơn | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Vân Canh | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Vĩnh Thạnh | 100 | 100 | 100 |
| 11 | An Lão | 100 | 100 | 100 |