|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBND TỈNH VĨNH LONG** | |  |  |  |  |  |  | **Biểu số 55/CK-NSNN** | |
| **DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019** | | | | | | | | | |
| *(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)* | | | | | | | | | |
| *Đơn vị: Triệu đồng* | | | | | | | | | |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Tổng thu NSNN trên địa bàn** | **Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp** | | | **Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh** | **Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương** | **Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang** | **Tổng chi cân đối ngân sách huyện** |
| **Tổng số** | Chia ra | |
| Thu ngân sách huyện hưởng 100% | Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh) |
|  | **TỔNG SỐ** | **931.900** | **890.410** | **324.080** | **566.330** | **1.707.592** | **232.640** | **0** | **3.761.437** |
| 1 | Thành phố Vĩnh Long | 395.000 | 378.710 | 149.000 | 229.710 |  | 17.955 |  | 646.539 |
| 2 | Huyện Long Hồ | 113.300 | 108.700 | 24.500 | 84.200 | 243.883 | 37.882 |  | 472.972 |
| 3 | Huyện Mang Thít | 66.900 | 61.900 | 18.050 | 43.850 | 221.961 | 26.543 |  | 354.568 |
| 4 | Thị xã Bình Minh | 75.500 | 73.400 | 30.200 | 43.200 | 172.633 | 18.123 |  | 337.333 |
| 5 | Huyện Bình Tân | 56.390 | 54.390 | 22.170 | 32.220 | 177.281 | 19.732 |  | 348.780 |
| 6 | Huyện Tam Bình | 77.540 | 74.140 | 28.640 | 45.500 | 276.418 | 33.015 |  | 493.186 |
| 7 | Huyện Trà Ôn | 66.730 | 63.130 | 25.280 | 37.850 | 293.724 | 38.479 |  | 503.796 |
| 8 | Huyện Vũng Liêm | 80.540 | 76.040 | 26.240 | 49.800 | 321.692 | 40.911 |  | 600.374 |