|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Biểu mẫu số 30** |
| **Phụ lục IV****CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH** **VÀ HUYỆN 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** | **Nội dung** | **Dự toán đầu năm 2023** | **Dự toán năm 2024** | **So sánh** |
| **Tuyệt đối** | **Tương đối (%)** |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3=2-1** | **4=2/1** |
| **A** | **NGÂN SÁCH CẤP TỈNH** |   |   |  **-**  |  |
| **I** | **Nguồn thu ngân sách**  | **22.221.704** | **25.903.581** | **3.681.877** | **117%** |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 17.903.175 | 18.572.400 | 669.225 | 104% |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 2.043.529 | 4.670.467 | 2.626.938 | 229% |
| 3 | Thu từ quỹ dự trữ tài chính |  |  | - |  |
| 4 | Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm trước | 1.036.429 | 2.040.816 | 1.004.387 | 197% |
| 5 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 0 | 0 | - |  |
| 6 | Thu kết dư | 238.571 | 619.898 |  |  |
| 7 | Bộ chi | 1.000.000 | 0 | (1.000.000) | 0% |
| **II** | **Chi ngân sách** | **22.221.704** | **25.903.581** | **3.681.877** | **117%** |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh | 14.685.747 | 17.132.452 | 2.446.705 | 117% |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 7.535.957 | 8.771.129 | 1.235.172 | 116% |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | 6.689.357 | 8.002.129 | 1.312.772 | 120% |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | 846.600 | 769.000 | (77.600) | 91% |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau |  |  | - |  |
| **B** | **NGÂN SÁCH HUYỆN** |  |  | **-** |  |
| **I** | **Nguồn thu ngân sách**  | **13.311.886** | **13.902.849** | **590.963** | **104%** |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 5.775.929 | 4.644.900 | (1.131.029) | 80% |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 7.535.957 | 8.771.129 | 1.235.172 | 116% |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 6.689.357 | 8.002.129 | 1.312.772 | 120% |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 846.600 | 769.000 | (77.600) | 91% |
| 3 | Thu kết dư |  |  | - |  |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang |  | 486.820 | 486.820 |  |
| **II** | **Chi ngân sách**  | **13.311.886** | **13.902.849** | **590.963** | **104%** |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 13.311.886 | 13.902.849 | 590.963 | 104% |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới |  |  | - |  |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách |  |  | - |  |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu |  |  | - |  |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau |  |  | - |  |