|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục II.5**  **BẢNG TỔNG HỢP CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 PHÂN CẤP ĐỐI VỚI UBND CẤP HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ**  *(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | *Đơn vị tính: Triệu đồng* | |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Phân bổ nguồn vốn đầu tư công cấp huyện năm 2024** | | | | | |
| **Tổng số** | **Nguồn vốn ngân sách tập trung** | **Hỗ trợ có mục tiêu nguồn NSTT** | **Nguồn vốn xổ số kiến thiết** | **Hỗ trợ có mục tiêu nguồn XSKT** | **Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất** |
|
| **1** | **2** | **3=4+…+8** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Tổng số** | **3.481.100** | **1.807.300** | **-** | **692.000** | **77.000** | **904.800** |
| 1 | Thành phố Biên Hoà | 600.867 | 239.257 |  | 91.610 |  | 270.000 |
| 2 | Thành phố Long Khánh | 260.124 | 149.053 |  | 57.071 |  | 54.000 |
| 3 | Huyện Nhơn Trạch | 238.273 | 143.665 |  | 55.008 |  | 39.600 |
| 4 | Huyện Long Thành | 393.729 | 145.875 |  | 55.854 |  | 192.000 |
| 5 | Huyện Trảng Bom | 354.673 | 143.665 |  | 55.008 |  | 156.000 |
| 6 | Huyện Cẩm Mỹ | 285.224 | 150.571 |  | 57.653 | 47.000 | 30.000 |
| 7 | Huyện Xuân Lộc | 283.392 | 165.879 |  | 63.513 | 30.000 | 24.000 |
| 8 | Huyện Tân Phú | 274.937 | 189.268 |  | 72.469 |  | 13.200 |
| 9 | Huyện Định Quán | 291.606 | 178.326 |  | 68.280 |  | 45.000 |
| 10 | Huyện Thống Nhất | 238.763 | 142.284 |  | 54.479 |  | 42.000 |
| 11 | Huyện Vĩnh Cửu | 259.512 | 159.457 |  | 61.055 |  | 39.000 |