|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SỞ TÀI CHÍNH** | |  |  |  |  | **Biểu số 55/CK-NSNN** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019** | | | | | | | | | |
| *(Kèm theo Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh)* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | *Đơn vị: Triệu đồng* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Tổng thu NSNN trên địa bàn** | **Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố được hưởng theo phân cấp** | | | **Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh** | **Số bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách, điều chỉnh tiền lương** | **Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang** | **Tổng chi cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố** |
| **Tổng số** | Chia ra | |
| Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng 100% | Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **TỔNG SỐ** | **3.923.000** | **2.540.883** | **1.461.000** | **1.079.883** | **1.954.088** | **857.570** |  | **5.352.541** |
| 1 | Quy Nhơn | 2.184.700 | 839.423 | 536.100 | 303.323 |  | 109.059 |  | 948.482 |
| 2 | An Nhơn | 369.400 | 366.960 | 199.600 | 167.360 | 116.944 | 107.327 |  | 591.231 |
| 3 | Tuy Phước | 287.750 | 273.080 | 168.250 | 104.830 | 194.946 | 95.648 |  | 563.674 |
| 4 | Tây Sơn | 139.300 | 135.250 | 71.600 | 63.650 | 175.546 | 76.305 |  | 387.101 |
| 5 | Phù Cát | 202.100 | 198.730 | 114.500 | 84.230 | 318.246 | 90.577 |  | 607.553 |
| 6 | Phù Mỹ | 182.800 | 180.400 | 118.900 | 61.500 | 321.423 | 101.577 |  | 603.400 |
| 7 | Hoài Ân | 49.750 | 48.050 | 26.250 | 21.800 | 208.667 | 78.936 |  | 335.653 |
| 8 | Hoài Nhơn | 333.000 | 325.890 | 168.100 | 157.790 | 202.946 | 109.702 |  | 638.538 |
| 9 | Vân Canh | 54.400 | 54.000 | 9.500 | 44.500 | 110.625 | 24.669 |  | 189.294 |
| 10 | Vĩnh Thạnh | 98.300 | 97.800 | 37.700 | 60.100 | 137.850 | 26.088 |  | 261.738 |
| 11 | An Lão | 21.500 | 21.300 | 10.500 | 10.800 | 166.895 | 37.682 |  | 225.877 |