|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBND TỈNH VĨNH LONG** | |  |  | **Biểu số 56/CK-NSNN** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO 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 số** | **Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ** | **Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ** | **Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia** |
| A | B | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
|  | **TỔNG SỐ** | **1.096.987** | **623.976** | **473.011** |  |
| 1 | Thành phố Vĩnh Long | 89.329 | 35.500 | 53.829 |  |
| 2 | Huyện Long Hồ | 126.513 | 62.642 | 63.871 |  |
| 3 | Huyện Mang Thít | 144.581 | 99.280 | 45.301 |  |
| 4 | Thị xã Bình Minh | 140.265 | 99.000 | 41.265 |  |
| 5 | Huyện Bình Tân | 149.039 | 103.044 | 45.995 |  |
| 6 | Huyện Tam Bình | 112.199 | 37.514 | 74.685 |  |
| 7 | Huyện Trà Ôn | 153.586 | 74.166 | 79.420 |  |
| 8 | Huyện Vũng Liêm | 181.475 | 112.830 | 68.645 |  |