|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biểu mẫu số 63 - NĐ 31/2017/NĐ-CP**    **TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2022**  **(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Đơn vị: Triệu đồng* | |
| **STT** | **Tên quỹ** | **Dư nguồn đến ngày 31/12/2021** | **Kế hoạch năm 2022** | | | | **Thực hiện năm 2022** | | | | **Dư nguồn đến ngày 31/12/ 2022** |
| **Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm** | | **Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm** | **Chênh lệch nguồn trong năm** | **Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm** | | **Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm** | **Chênh lệch nguồn trong năm** |
| **Tổng số** | **Trong đó: Hỗ trợ từ NSĐP** (nếu có) | **Tổng số** | **Trong đó: Hỗ trợ từ NSĐP** (nếu có) |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=2-4** | **6** | **7** | **8** | **9=6-8** | **10=1+6-8** |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 1.237.072 | 526.840 | 7.300 | 350.000 | 176.840 | 1.628.740 | 785.869 | 858.618 | 770.122 | 2.007.194 |
| 2 | Quỹ phát triển đất | 1.730.107 | 800.000 | 1.300.000 | - | 800.000 | 2.598.036 | 2.469.398 | 207.079 | 2.390.957 | 4.121.064 |
| 3 | Quỹ BLTD DNNVV | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.000 |
| 4 | Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai | 51.816 | 64.000 | 42.022 | 50.000 | 14.000 | 100.422 | 42.219 | 30.299 | 70.123 | 121.939 |
| 5 | Quỹ trợ vốn phát triển HTX | 5.871 | 23.000 | - | 22.000 | 1.000 | 25.529 | - | 18.536 | 6.993 | 12.864 |
| 6 | Quỹ hỗ trợ nông dân | 1.861 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | - | 48.423 | 10.000 | 47.025 | 1.398 | 3.259 |
| 7 | Quỹ phát triển khoa học công nghệ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Quỹ bảo trì đường bộ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Quỹ bảo vệ và phát triển rừng | 29.770 | 41.109 | - | 54.436 | (13.327) | 53.571 | - | 44.325 | 9.246 | 39.016 |
| 10 | Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 4.400 | 5.231 | 85 | 785 | 4.446 | 5.270 | 1 | 2.938 | 2.332 | 6.732 |
| 11 | Quỹ chất độc da cam/Dioxin | 2.765 | 1.188 | - | 488 | 700 | 1.213 | - | 861 | 351 | 3.117 |
| 12 | Quỹ khuyến học | 835 | 1.219 | - | - | 1.219 | 1.609 | - | 1.488 | 121 | 956 |
| 13 | Quỹ nhân đạo Hội Chữ thập đỏ | 38 | - | - | - | - | 65 | - | 65 | - | 38 |
| 14 | Quỹ cứu trợ đột xuất | 1.856 | 2.531 | - | 1.753 | 779 | 2.531 | - | 1.753 | 779 | 2.634 |
| 15 | Quỹ hiến máu nhân đạo | 1.832 | 2.420 | - | 2.344 | 76 | 3.101 | - | 3.073 | 28 | 1.860 |
| 16 | Quỹ cứu trợ XH | 4.010 | 466 | - | - | 466 | 7.648 | - | 7.416 | 232 | 4.242 |
| 17 | Quỹ người cao tuổi | - | 4.188 | - | - | 4.188 | 4.188 | - | 17 | 4.172 | 4.172 |
| 18 | Quỹ khuyến tài | 1.602 | 351 | - | 357 | (6) | 270 | - | 417 | (147) | 1.455 |
| 19 | Quỹ vận động XHH | 1.092 | - | - | - | - | - | - | 1.092 | (1.092) | - |
| 20 | Quỹ vì trẻ thơ | 73 | 25 | - | - | 25 | 25 | - | 9 | 16 | 89 |
| 21 | Quỹ bão trợ trẻ em | 1.798 | 645 | - | 396 | 250 | 774 | - | 810 | (35) | 1.763 |
| 22 | Quỹ xóa đói giảm nghèo | 9.092 | 14.027 | 108 | 7.238 | 6.789 | 17.172 | 110 | 14.366 | 2.807 | 11.899 |
| 23 | Ngân hàng chính sách xã hội | - | 180.197 | 180.197 | 180.197 | - | 180.197 | 180.000 | 180.000 | 197 | 197 |
| 24 | Quỹ phòng chống thiên tai | 157.064 | 54.184 | - | 25.060 | 29.124 | 42.097 | - | 26.182 | 15.915 | 172.979 |
|  | **TỔNG** | **3.246.954** | **1.735.622** | **1.539.712** | **709.053** | **1.026.569** | **4.720.881** | **3.487.598** | **1.446.368** | **3.274.513** | **6.521.467** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **\* Ghi chú:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Quỹ bảo vệ môi trường:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai : 42.022 triệu đồng | | | | | |  |  |  |  |  |
| + | Bổ sung kinh phí tài trợ các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường: 197 triệu đồng. | | | | | | |  |  |  |  |
| **2.** | **Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai** | | | | | |  |  |  |  |  |
| + | Chi bổ sung quỹ phát triển nhà: 778.570 triệu đồng. | | | | | |  |  |  |  |  |
| + | Hỗ trợ lãi suất cho vay các công trình điện trung thế nông thôn: 7.015 triệu đồng | | | | | |  |  |  |  |  |
| + | Hỗ trợ lãi suất cho vay các dự án đầu tư phương tiện vận tải : 283 triệu đồng | | | | | |  |  |  |  |  |