|  |
| --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ** |
| **PHAN RANG - THÁP CHÀM** |

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

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các khoản thu** | **Dự toán HĐND** | **CHI TIẾT** | | | | **Cơ quan chịu trách nhiệm** |
| **QUÝ I** | **QUÝ II** | **QUÝ III** | **QUÝ IV** |
|  | **TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN** | **434.183** | **109.430** | **110.087** | **109.470** | **105.196** |  |
|  | ***Tổng thu trừ tiền SDĐ*** | ***259.183*** | ***65.330*** | ***64.262*** | ***64.795*** | ***64.796*** |  |
| 1 | Thu từ khu vực Doanh nghiệp nhà nước | 5.000 | 726 | 1.275 | 1.765 | 1.234 | Chi cục Thuế |
| 2 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 92.283 | 23.255 | 23.532 | 22.348 | 23.148 |  |
|  | *Thành phố* | *69.342* | *17.474* | *17.682* | *16.792* | *17.393* | Chi cục Thuế |
|  | *Phường, xã* | *22.941* | *5.781* | *5.850* | *5.555* | *5.754* | UBND các phường, xã |
| 3 | Thuế thu nhập cá nhân | 32.000 | 8.364 | 7.330 | 7.796 | 8.510 |  |
|  | *Thành phố* | *20.197* | *5.279* | *4.626* | *4.920* | *5.371* | Chi cục Thuế |
|  | *Phường, xã* | *11.803* | *3.085* | *2.704* | *2.876* | *3.139* | UBND các phường, xã |
| 4 | Lệ phí trước bạ | 72.600 | 18.295 | 18.513 | 18.368 | 17.424 | Chi cục Thuế |
| 5 | Phí, lệ phí | 12.100 | 3.299 | 2.086 | 3.083 | 3.632 |  |
|  | *Thành phố* | *8.681* | *2.367* | *1.496* | *2.212* | *2.606* | Chi cục Thuế |
|  | *Phường, xã* | *3.419* | *932* | *589* | *871* | *1.026* | UBND các phường, xã |
| 6 | Thuế sử dụng đất phi NN | 3.800 | 958 | 969 | 961 | 912 |  |
|  | *Thành phố* | *915* | *231* | *233* | *231* | *220* | Chi cục Thuế |
|  | *Phường, xã* | *2.885* | *727* | *736* | *730* | *692* | UBND các phường, xã |
| 7 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 20.900 | 5.267 | 5.330 | 5.288 | 5.016 | Chi cục Thuế |
| 8 | Tiền sử dụng đất | 175.000 | 44.100 | 45.825 | 44.675 | 40.400 | Thu theo Kế hoạch riêng |
| 9 | Thu khác ngân sách | 19.000 | 4.788 | 4.845 | 4.807 | 4.560 |  |
|  | *Thành phố* | *17.405* | *4.386* | *4.438* | *4.403* | *4.177* | Chi cục Thuế |
|  | *Phường, xã* | *1.595* | *402* | *407* | *404* | *383* | UBND các phường, xã |
| 10 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 1.500 | 378 | 383 | 380 | 360 | UBND các phường, xã |