|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Biểu mẫu số 33** | |
| **Phụ lục VI**  **DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI 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** | **NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI** | **Ngân sách địa phương**  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai***  ***së tµi chÝnh - vËt gi¸ ®ång nai*** | **Bao gồm** | |
| **Ngân sách cấp tỉnh** | **Ngân sách huyện** |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| **A** | **Chi cân đối ngân sách địa phương:** | **28.676.301** | **14.773.452** | **13.902.849** |
| **I** | **Chi đầu tư phát triển:** | **12.840.605** | **9.359.505** | **3.481.100** |
| 1 | Chi đầu tư XDCB tập trung | 4.533.405 | 2.726.105 | 1.807.300 |
| 2 | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 5.587.302 | 4.682.502 | 904.800 |
| 3 | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 2.489.898 | 1.720.898 | 769.000 |
| 4 | Bội chi ngân sách | - | - | - |
| 5 | Chi đầu tư phát triển khác | 230.000 | 230.000 | - |
| **II** | **Chi thường xuyên. Trong đó** | **15.295.690** | **5.152.541** | **10.143.149** |
| 1 | Chi an ninh - quốc phòng địa phương | 839.955 | 254.145 | 585.810 |
| 2 | Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo | 6.354.052 | 1.163.608 | 5.190.444 |
| 3 | Chi sự nghiệp y tế - dân số và gia đình | 1.605.099 | 1.402.231 | 202.868 |
| 4 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 121.197 | 121.197 | - |
| 5 | Chi sự nghiệp văn hóa | 146.541 | 86.855 | 59.686 |
| 6 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 186.599 | 154.948 | 31.651 |
| 7 | Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình | 85.251 | 54.375 | 30.876 |
| 8 | Chi đảm bảo xã hội | 1.010.709 | 311.183 | 699.526 |
| 9 | Chi sự nghiệp kinh tế | 1.414.747 | 519.954 | 894.793 |
| 10 | Sự nghiệp môi trường | 753.210 | 75.228 | 677.982 |
| 11 | Chi quản lý hành chính | 2.565.011 | 962.863 | 1.602.148 |
| 12 | Chi khác ngân sách | 213.319 | 45.954 | 167.365 |
| **III** | **Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương** | **-** | **-** | **-** |
| **IV** | **Dự phòng ngân sách** | **537.096** | **258.496** | **278.600** |
| **V** | **Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính** | **2.910** | **2.910** |  |
| **B** | **Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên** | **2.359.000** | **2.359.000** |  |
| - | Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 2.359.000 | 2.359.000 |  |
|  | **TỔNG CỘNG (A+B)** | **31.035.301** | **17.132.452** | **13.902.849** |