**4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý tháng 1 năm 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kế hoạch năm 2021 (Triệu đồng)** | **Ước tính tháng 1 năm 2021 (Triệu đồng)** | **Tháng 1 năm 2021 so với tháng cùng kỳ năm 2020 (%)** |
| **Tổng số** | **5.633.903** | **295.035** | **113,2** |
| **1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh** | **1.485.478** | **119.640** | **109,7** |
| - Vốn cân đối ngân sách tỉnh | 601.510 | 55.725 | 109,0 |
| Trong đó: thu từ quỹ sử dụng đất | 356.175 | 20.150 | 105,3 |
| - Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu | 563.360 | 39.718 | 113,7 |
| - Vốn nước ngoài | 295.608 | 22.472 | 103,8 |
| - Xổ số kiến thiết | 25.000 | 1.725 | 123,7 |
| - Vốn khác |  |  |  |
| **2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện** | **3.792.650** | **157.170** | **116,5** |
| - Vốn cân đối ngân sách huyện | 3.792.650 | 157.170 | 116,5 |
| Trong đó: thu từ quỹ sử dụng đất | 3.678.050 | 157.170 | 116,5 |
| - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu |  |  |  |
| - Vốn khác |  |  |  |
| **3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã** | **355.775** | **18.225** | **110,4** |
| - Vốn cân đối ngân sách xã | 355.775 | 18.225 | 110,4 |
| Trong đó: thu từ quỹ sử dụng đất | 355.775 | 18.225 | 110,4 |
| - Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu |  |  |  |
| - Vốn khác |  |  |  |