|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Biểu mẫu số 42** | |
| **Phụ lục X**  **DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH**  **CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024**  *(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND*  *ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)* | | | | | | |
|  |  |  |  |  | *Đơn vị: Triệu đồng* | |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Bổ sung có mục tiêu** | **Trong đó vốn nước ngoài** | **Bổ sung chi đầu tư từ nguồn thu bổ sung xổ số kiến thiết** | **Bổ sung từ nguồn ngân sách tập trung của tỉnh** | **Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh** |
| A | B | 1=2+3 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Thành phố Biên Hòa | 91.610 |  | 91.610 | - | - |
| 2 | Huyện Vĩnh Cửu | 61.055 |  | 61.055 | - | - |
| 3 | Huyện Trảng Bom | 55.008 |  | 55.008 | - | - |
| 4 | Huyện Thống Nhất | 54.479 |  | 54.479 | - | - |
| 5 | Huyện Định Quán | 68.280 |  | 68.280 | - | - |
| 6 | Huyện Tân Phú | 72.469 |  | 72.469 | - | - |
| 7 | Thành phố Long Khánh | 57.071 |  | 57.071 | - | - |
| 8 | Huyện Xuân Lộc | 93.513 |  | 93.513 | - | - |
| 9 | Huyện Cẩm Mỹ | 104.653 |  | 104.653 | - | - |
| 10 | Huyện Long Thành | 55.854 |  | 55.854 |  | - |
| 11 | Huyện Nhơn Trạch | 55.008 |  | 55.008 | - | - |
| **TỔNG SỐ** | | **769.000** | **0** | **769.000** | **0** | **0** |