|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH** | **Biểu số 48/CK-NSNN** | |
|  |  |  |
| **DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020** | | |
| *(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)* | | |
|  |  |  |
|  | *Đơn vị: Triệu đồng* | |
| **NỘI DUNG** | **DỰ TOÁN NĂM 2020** | |
| **Ngân sách nhà nước** | **Ngân sách địa phương** |
| **A - TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)** | **9.856.900** | **8.426.900** |
| **I. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU** | **715.000** |  |
| 1. Thuế xuất, nhập khẩu, TTĐB và BVMT hàng hóa NK | 184.000 |  |
| 2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu | 531.000 |  |
| **II. THU NỘI ĐỊA** | **9.000.000** | **8.285.000** |
| ***Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại; xổ số kiến thiết*** | ***5.870.000*** | ***5.155.000*** |
| **1. Thu từ DNNN Trung ương** | **315.000** | **315.000** |
| - Thuế giá trị gia tăng | 279.000 | 279.000 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 28.000 | 28.000 |
| - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước |  |  |
| - Thuế tài nguyên | 8.000 | 8.000 |
| **2. Thu từ DNNN địa phương** | **148.000** | **148.000** |
| - Thuế giá trị gia tăng | 75.000 | 75.000 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 63.000 | 63.000 |
| - Thuế tài nguyên | 10.000 | 10.000 |
| **3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài** | **440.000** | **440.000** |
| - Thuế giá trị gia tăng | 210.000 | 210.000 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 230.000 | 230.000 |
| - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước |  |  |
| - Thuế tài nguyên |  |  |
| **4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh** | **2.200.000** | **2.200.000** |
| - Thuế giá trị gia tăng | 1.386.600 | 1.386.600 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 407.400 | 407.400 |
| - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 271.000 | 271.000 |
| - Thuế tài nguyên | 135.000 | 135.000 |
| **5. Lệ phí trước bạ** | **430.000** | **430.000** |
| **6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp** |  |  |
| **7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp** | **20.000** | **20.000** |
| **8. Thuế thu nhập cá nhân** | **502.000** | **502.000** |
| **9. Thuế bảo vệ môi trường** | **850.000** | **316.200** |
| - Số thu NSTW hưởng 100% | 533.800 |  |
| - Số thu phân chia NSTW và NSĐP | 316.200 | 316.200 |
| **10. Thu phí và lệ phí tính cân đối ngân sách** | **185.000** | **98.000** |
| - Phí, lệ phí trung ương | 87.000 |  |
| - Phí, lệ phí địa phương | 98.000 | 98.000 |
| *Bao gồm: + Phí BVMT khai thác khoáng sản* | *29.000* | *29.000* |
| *+ Lệ phí môn bài* | *27.220* | *27.220* |
| *+ Các loại phí, lệ phí còn lại* | *41.780* | *41.780* |
| **11.Tiền sử dụng đất** | **3.000.000** | **3.000.000** |
| **12. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước** | **400.000** | **400.000** |
| - Thu tiền 01 lần | 300.000 | 300.000 |
| - Thu tiền hàng năm | 100.000 | 100.000 |
| **13. Tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước** |  |  |
| **14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản** | **80.000** | **75.800** |
| - Trung ương cấp phép | 6.000 | 1.800 |
| - Địa phương cấp phép | 74.000 | 74.000 |
| **15. Thu tại xã** | **60.000** | **60.000** |
| **16. Thu khác ngân sách tính cân đối** | **240.000** | **150.000** |
| - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông | 50.000 |  |
| - Thu phạt VPHC do cơ quan TW thực hiện | 40.000 |  |
| - Thu khác còn lại địa phương hưởng 100% | 150.000 | 150.000 |
| **17. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại** | **15.000** | **15.000** |
| - Thu NSTW hưởng 100% |  |  |
| - Thu địa phương hưởng 100% | 15.000 | 15.000 |
| **18. Thu xổ số kiến thiết** | **115.000** | **115.000** |
| Trong đó: - Thu từ xổ số kiến thiết truyền thống | 100.000 | 100.000 |
| - Thu từ Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) | 15.000 | 15.000 |
| **III. THU VAY BÙ ĐĂP BỘI CHI** | **141.900** | **141.900** |