|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH** | | |  |  |  |  | **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 2020** | | | | | | | | | |
| *(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, 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** | **5.488.000** | **4.024.850** | **2.920.000** | **1.104.850** | **1.954.088** | **1.041.379** |  | **6.273.969** |
| 1 | Quy Nhơn | 2.640.080 | 1.180.150 | 854.480 | 325.670 |  | 110.778 |  | 1.197.533 |
| 2 | An Nhơn | 776.730 | 775.930 | 607.730 | 168.200 | 116.944 | 123.678 |  | 914.518 |
| 3 | Tuy Phước | 447.740 | 447.240 | 347.840 | 99.400 | 194.946 | 114.015 |  | 678.470 |
| 4 | Tây Sơn | 168.300 | 167.800 | 110.000 | 57.800 | 175.546 | 107.749 |  | 393.152 |
| 5 | Phù Cát | 395.000 | 394.800 | 312.200 | 82.600 | 318.246 | 91.459 |  | 729.133 |
| 6 | Phù Mỹ | 247.400 | 247.300 | 183.000 | 64.300 | 321.423 | 110.516 |  | 590.335 |
| 7 | Hoài Ân | 95.900 | 95.880 | 72.800 | 23.080 | 208.667 | 113.960 |  | 352.853 |
| 8 | Hoài Nhơn | 536.530 | 535.430 | 367.130 | 168.300 | 202.946 | 148.404 |  | 780.446 |
| 9 | Vân Canh | 61.100 | 61.100 | 12.600 | 48.500 | 110.625 | 34.798 |  | 184.825 |
| 10 | Vĩnh Thạnh | 85.320 | 85.320 | 33.420 | 51.900 | 137.850 | 34.527 |  | 230.353 |
| 11 | An Lão | 33.900 | 33.900 | 18.800 | 15.100 | 166.895 | 51.495 |  | 222.351 |