|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH** | |  | **Biểu số 54/CK-NSNN** | |
|  |  |  |  |  |
| **TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO** | | | | |
| **NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2020** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Đơn vị tính : Phần trăm (%)* | |
| **Số thứ tự** | **Huyện, thị xã,  thành phố** | **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** |
| 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 |
|  |  |  |  |  |
| ***Ghi chú:*** | | | | |
| Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố nêu trên bao gồm cả tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách xã, phường, thị trấn. | | | | |