|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các khoản thu** | **Dự toán HĐND giao** | **Chi tiết** | | | | **Cơ quan chịu trách nhiệm** |
| **QUÝ I** | **QUÝ II** | **QUÝ III** | **QUÝ IV** |
| **I** | **TỔNG THU NỘI ĐỊA** | **53.300** | **13.300** | **18.700** | **13.650** | **7.650** |  |
| **I\*** | **THU CÂN ĐỐI TRỪ TIỀN SDĐ** | **33.300** | **8.300** | **8.700** | **8.650** | **7.650** |  |
| 1 | Khu vực DNNN TW | 5.500 | 1.375 | 1.500 | 1.500 | 1.125 | Chi cục Thuế |
| 2 | Khu vực CTN - DV NQD | 15.950 | 3.975 | 4.200 | 4.200 | 3.575 | Chi cục Thuế |
| 3 | Thuế thu nhập cá nhân | 2.700 | 675 | 675 | 675 | 675 | Chi cục Thuế |
| 4 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 50 | 15 | 20 | 15 |  | Chi cục Thuế |
| 5 | Tiền cho thuê mặt đất | 1.300 | 310 | 350 | 310 | 330 | Chi cục Thuế |
| 6 | Tiền sử dụng đất | 20.000 | 1.000 | 10.000 | 9.000 |  |  |
|  | *- Giao đất, chuyển mục đích* | *5.000* | *1.000* | *3.000* | *1.000* |  | Phòng TN-MT |
|  | *- Đấu giá quyền SDĐ* | *15.000* |  | *7.000* | *8.000* |  | TT PT Quỹ đất |
| 7 | Lệ phí trước bạ | 3.600 | 900 | 900 | 900 | 900 | Chi cục Thuế |
| 8 | Phí - lệ phí | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | *- Ngân sách huyện* | *1.410* | *360* | *360* | *350* | *340* | Chi cục Thuế |
|  | *- Ngân sách xã* | *190* | *40* | *50* | *50* | *50* | Các xã, thị trấn |
| 9 | Thu khác ngân sách | 2.500 | 625 | 625 | 625 | 625 |  |
|  | *- Ngân sách huyện* | *2.355* | *600* | *600* | *600* | *555* | Phòng TC-KH |
|  | *- Ngân sách xã* | *145* | *25* | *45* | *40* | *35* | Các xã, thị trấn |
| 10 | Thu từ quỹ đất công ích | 100 | 25 | 30 | 25 | 20 | Các xã, thị trấn |

**ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục 01**

**HUYỆN THUẬN BẮC**

**KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024*

*của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*