|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục I**  **DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI**  *(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND*  *ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)* | | | |
| *Đơn vị: Triệu đồng* | | | |
| **STT** | **Nguồn vốn** | **KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh**  (theo NQ số 24/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh) | **Dự kiến kế hoạch năm 2024** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **TỔNG SỐ** | **93.542.384** | **16.571.194** |
| **1** | **Vốn NSNN** | **93.542.384** | **16.571.194** |
| **1.1** | **Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương** | **79.254.912** | **11.780.246** |
| - | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước | 18.299.100 | 4.970.246 |
| - | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 9.500.000 | 2.500.000 |
| - | Xổ số kiến thiết | 7.700.000 | 1.810.000 |
| - | Bội chi ngân sách địa phương | 1.005.400 | 500.000 |
| - | Nguồn khai thác đấu giá đất (địa phương giao thêm) | 41.564.000 | 2.000.000 |
| - | Nguồn kết dư ngân sách (địa phương giao thêm) | 186.412 |  |
| - | Ngân sách trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2021 | 1.000.000 |  |
| **1.2** | **Vốn ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương** | **14.287.472** | **4.790.948** |
| **a)** | **Vốn trong nước** | **12.254.872** | **4.790.948** |
|  | **Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực** |  |  |
|  | *Trong đó:* |  |  |
| - | Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác | 9.662.972 | 4.152.623 |
| - | Hỗ trợ có mục tiêu | 2.591.900 | 638.325 |
| - | Dự án chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội |  |  |
| **b)** | **Vốn nước ngoài** | **2.032.600** | **0** |