**Biểu mẫu số 49 - NĐ 31**

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH**

**NĂM 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Đơn vị: Triệu đồng* | |
| **STT** | **Nội dung** | **Dự toán** | **Quyết toán** | **So sánh (%)** |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3= 2/1** |
| **A** | **NGÂN SÁCH CẤP TỈNH** |  |  |  |
| **I** | **Nguồn thu ngân sách** | **22.741.138** | **46.408.341** | **204%** |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 16.521.852 | 18.421.262 | 111% |
| - | Thu NSĐP hưởng 100% | - | 7.280.056 |  |
| - | Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia | - | 11.141.206 |  |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 2.742.699 | 2.895.583 | 106% |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | - | - |  |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu vốn trong nước | 2.742.699 | 2.895.583 | 106% |
| - | Thu viện trợ | - | - |  |
| 3 | Thu ngân sách cấp dưới nộp | 108.645 | 963.685 | 887% |
| 4 | Bội chi | - | - |  |
| 5 | Thu huy động nhân dân đóng góp | - | - |  |
| 6 | Nguồn tiết kiệm, cắt giảm nhiệm vụ chi | - | - |  |
| 7 | Thu kết dư | 2.120.917 | 10.336.559 | 487% |
| 8 | Thu chuyển nguồn từ năm trước | 1.247.025 | 13.791.253 | 1106% |
| **II** | **Chi ngân sách** | **12.327.314** | **40.631.030** | **330%** |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh | 12.327.314 | 14.499.649 | 118% |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | - | 10.470.520 |  |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | - | 6.420.087 |  |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | - | 4.050.433 |  |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | - | 9.503.178 |  |
| 4 | Chi viện trợ | - | - |  |
| 5 | Chi nộp ngân sách cấp trên | - | 6.157.684 |  |
| **III** | **Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)** | **-** | **-** |  |
| **IV** | **Kết dư ngân sách tỉnh** | **-** | **5.777.311** |  |
| **B** | **NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ** |  | **5.777.311** |  |
| **I** | **Nguồn thu ngân sách** | **15.149.231** | **29.213.122** | **193%** |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 4.735.407 | 7.689.407 | 162% |
|  | Thu NSĐP hưởng 100% | - | 5.415.588 |  |
|  | Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia | - | 2.135.699 |  |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 10.413.824 | 12.729.862 | 122% |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 6.420.087 | 7.518.054 | 117% |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 3.993.737 | 5.211.808 | 130% |
| 3 | Thu ngân sách cấp dưới nộp | - | 204.815 |  |
| 4 | Thu huy động nhân dân đóng góp | - | 138.120 |  |
| 5 | Thu vay | - | - |  |
| 6 | Thu kết dư | - | 4.975.182 |  |
| 7 | Thu chuyển nguồn từ năm trước | - | 3.613.457 |  |
| 8 | Thu viện trợ | - | 400 |  |
| **II** | **Chi ngân sách** | **15.149.231** | **23.206.440** | **153%** |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã) | 15.149.231 | 4.369.343 | 29% |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | - | 12.729.862 |  |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | - | 7.518.054 |  |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | - | 5.211.808 |  |
| 3 | Chi nộp ngân sách cấp trên | - | 1.168.500 |  |
| 4 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | - | 4.938.736 |  |
| **III** | **Kết dư ngân sách huyện - xã** |  | **6.006.681** |  |
| **C** | **Kết dư NSĐP** |  | **11.783.992** |  |