|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBND TỈNH VĨNH LONG** | |  |  | **Biểu số 54/CK-NSNN** | |
| **TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA** | | | | | |
| **GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020** | | | | | |
| *(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)* | | | | | |
|  |  |  |  |  | *Đơn vị: %* |
| **STT** | **Huyện, thị xã  thuộc tỉnh** | **Chi tiết theo sắc thuế (theo phân cấp của tỉnh)** | | | |
| Thuế giá trị gia tăng (đối tượng huyện, thị xã, thành phố quản lý) | Thuế thu nhập doanh nghiệp (đối tượng huyện, thị xã, thành phố quản lý) | Thuế tiêu thụ đặc biệt (đối tượng huyện, thị xã, thành phố quản lý) | Thuế thu nhập cá nhân (đối tượng huyện, thị xã, thành phố quản lý) |
|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Ngân sách cấp huyện** |  |  |  |  |
| **1** | **Thành phố Vĩnh Long** |  |  |  | 75 |
| 1.1 | DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty Cổ phần, Hợp tác xã | 95 | 95 | 95 |  |
| 1.2 | Đối tượng Thành phố quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã | 75 | 75 | 75 |  |
|  | - Các phường | 85 | 85 | 85 |  |
|  | *Riêng phường 1* | *92* | *92* | *92* |  |
| **2** | **Huyện Long Hồ** |  |  |  | 80 |
| 2.1 | DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 80 | 80 | 80 |  |
| **3** | **Huyện Mang Thít** |  |  |  | 80 |
| 3.1 | DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 80 | 80 | 80 |  |
| **4** | **Huyện Vũng Liêm** |  |  |  | 80 |
| 4.1 | DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2 | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 80 | 80 | 80 |  |
| **5** | **Huyện Trà Ôn** |  |  |  | 80 |
| 5.1 | DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2 | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 80 | 80 | 80 |  |
| **6** | **Thị xã Bình Minh** |  |  |  | 80 |
| 6.1 | DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2 | Đối tượng Thị xã quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã ): |  |  |  |  |
|  | - Các phường thuộc Thị xã | 90 | 90 | 90 |  |
| **7** | **Huyện Bình Tân** |  |  |  | 80 |
| 7.1 | DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.2 | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 80 | 80 | 80 |  |
| **8** | **Huyện Tam Bình** |  |  |  | 80 |
| 8.1 | DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.2 | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty cổ phần, Hợp tác xã ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 80 | 80 | 80 |  |
| **II** | **Ngân sách cấp xã** |  |  |  |  |
| **1** | **Thành phố Vĩnh Long** |  |  |  | 20 |
|  | Đối tượng Thành phố quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty CP, HTX ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã | 20 | 20 | 20 |  |
|  | - Các phường | 10 | 10 | 10 |  |
|  | *Riêng phường 1* | *3* | *3* | *3* |  |
| **2** | **Huyện Long Hồ** |  |  |  | 20 |
|  | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty CP, HTX ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 20 | 20 | 20 |  |
| **3** | **Huyện Mang Thít** |  |  |  | 20 |
|  | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty CP, HTX ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 20 | 20 | 20 |  |
| **4** | **Huyện Vũng Liêm** |  |  |  | 20 |
|  | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty CP, HTX ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 20 | 20 | 20 |  |
| **5** | **Huyện Trà Ôn** |  |  |  | 20 |
|  | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty CP, HTX ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 20 | 20 | 20 |  |
| **6** | **Thị xã Bình Minh** |  |  |  | 20 |
|  | Đối tượng Thị xã quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty CP, HTX ) |  |  |  |  |
|  | - Các phường thuộc Thị xã | 10 | 10 | 10 |  |
| **7** | **Huyện Bình Tân** |  |  |  | 20 |
|  | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty CP, HTX ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 20 | 20 | 20 |  |
| **8** | **Huyện Tam Bình** |  |  |  | 20 |
|  | Đối tượng Huyện quản lý (không kể DNTN, Cty TNHH 1 TV, Cty TNHH từ 2 TV trở lên, Cty CP, HTX ): |  |  |  |  |
|  | - Các xã, thị trấn thuộc huyện | 20 | 20 | 20 |  |