|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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 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) |
| A | B | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **TỔNG SỐ** | **1.086.010** | **1.045.603** | **431.453** | **614.150** | **1.703.935** | **266.236** | **-** | **4.112.761** |
| 1 | Thành phố Vĩnh Long | 488.410 | 469.525 | 200.415 | 269.110 |  | 14.803 |  | 573.657 |
| 2 | Huyện Long Hồ | 121.970 | 118.870 | 42.020 | 76.850 | 243.883 | 46.909 |  | 536.175 |
| 3 | Huyện Mang Thít | 72.680 | 70.158 | 23.508 | 46.650 | 221.961 | 31.809 |  | 468.509 |
| 4 | Thị xã Bình Minh | 88.100 | 85.605 | 38.955 | 46.650 | 168.976 | 20.226 |  | 415.072 |
| 5 | Huyện Bình Tân | 62.450 | 59.980 | 24.760 | 35.220 | 177.281 | 24.487 |  | 410.787 |
| 6 | Huyện Tam Bình | 89.490 | 86.640 | 40.140 | 46.500 | 276.418 | 38.261 |  | 513.518 |
| 7 | Huyện Trà Ôn | 73.360 | 69.200 | 29.330 | 39.870 | 293.724 | 42.345 |  | 558.855 |
| 8 | Huyện Vũng Liêm | 89.550 | 85.625 | 32.325 | 53.300 | 321.692 | 47.396 |  | 636.188 |