|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Biểu mẫu số 42** | |
| **Phụ lục VIII**  **DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2023 (ĐỢT 2)**  *(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND*  *ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)* | | | | | | |
|  |  |  |  |  | *Đơn vị: Triệu đồng* | |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Tổng cộng** | **Bổ sung vốn cho khối huyện** | | | **Chi đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên** |
| **Tổng** | **Bổ sung vốn đầu tư** | **Bổ sung vốn sự nghiệp** |
| A | B | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Thành phố Biên Hòa | 59.628 | 59.628 | 26.000 | 33.628 | 0 |
| 2 | Huyện Vĩnh Cửu | 25.837 | 25.837 | 13.967 | 11.870 | 0 |
| 3 | Huyện Trảng Bom | 32.279 | 32.279 | 0 | 32.279 | 0 |
| 4 | Huyện Thống Nhất | 17.909 | 17.909 | 0 | 17.909 | 0 |
| 5 | Huyện Định Quán | 32.784 | 32.784 | 23.498 | 9.286 | 0 |
| 6 | Huyện Tân Phú | 46.347 | 46.347 | 31.079 | 15.268 | 0 |
| 7 | Thành phố Long Khánh | 3.874 | 3.874 | 0 | 3.874 | 0 |
| 8 | Huyện Xuân Lộc | 12.315 | 12.315 | 0 | 12.315 | 0 |
| 9 | Huyện Cẩm Mỹ | 44.792 | 11.294 | 0 | 11.294 | 33.498 |
| 10 | Huyện Long Thành | 207.337 | 128.524 | 110.270 | 18.254 | 78.813 |
| 11 | Huyện Nhơn Trạch | 147.061 | 65.721 | 49.560 | 16.161 | 81.340 |
| **TỔNG SỐ** | | **630.163** | **436.512** | **254.374** | **182.138** | **193.651** |