**PHỤ LỤC**

**Sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND**

**và Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh**

*(Kèm theo Tờ trình số 892 /TT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Bình)*

*Đơn vị: (%)*

| **Số**  **thứ**  **tự** | **Các khoản thu** | **Tổng**  **số** | **Tỷ lệ phân chia tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019** | | | | **Tỷ lệ phân chia**  **đề nghị sửa đổi** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cấp tỉnh** | | **Cấp huyện** | | **Cấp tỉnh** | | **Cấp huyện** | |
| **Quỹ phát triển đất** | **Ngân sách cấp tỉnh** | **Ngân sách huyện,**  **thị xã,**  **t.phố** | **Ngân**  **sách xã, phường,**  **thị trấn** | **Quỹ phát triển đất** | **Ngân sách cấp tỉnh** | **Ngân sách huyện,**  **thị xã,**  **t.phố** | **Ngân sách xã, phường, thị trấn** |
| 4 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Các xã chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mới thuộc huyện, thị xã, thành phố | 100 | 10 | 10 |  | 80 |  | 20 |  | 80 |
| 4.2 | Các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thuộc thành phố Đồng Hới | 100 | 10 | 20 | 25 | 45 |  | 30 | 25 | 45 |
| 4.4 | Các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới từ 2016 trở đi thuộc huyện, thị xã được hưởng thêm 2 năm sau năm hoàn thành | 100 | 10 | 10 |  | 80 |  | 20 |  | 80 |
| 4.5 | Sau 2 năm được hưởng theo tỷ lệ ở Điểm 4.3 và 4.4, cácxã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thuộc huyện, thị xã được hưởng theo tỷ lệ | 100 | 10 | 20 | 10 | 60 |  | 30 | 10 | 60 |
| 4.7 | Các thị trấn thuộc các huyện | 100 | 10 | 30 | 40 | 20 |  | 40 | 40 | 20 |
| 4.8 | Các phường Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Phúc, Quảng Thuận, Quảng Long thuộc thị xã Ba Đồn | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 |  | 30 | 30 | 40 |
| 4.9 | Riêng phường Ba Đồn | 100 | 10 | 30 | 40 | 20 |  | 40 | 40 | 20 |
| 4.10 | Các phường thuộc thành phố Đồng Hới | 100 | 10 | 50 | 30 | 10 |  | 60 | 30 | 10 |
| 4.11.3 | Khoản thu cấp quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch đô thị Dinh Mười (xã Võ Ninh và Gia Ninh) | 100 | 10 | 10 | 30 | 50 |  | 20 | 30 | 50 |
| 4.12.2 | Khoản thu cấp quyền sử dụng đất tại xã Bảo Ninh thuộc thành phố Đồng Hới | 100 | 10 | 50 | 30 | 10 |  | 60 | 30 | 10 |
| 4.12.3 | Khoản thu cấp quyền sử dụng đất tại các xã Hải Ninh, Võ Ninh (trừ vùng quy hoạch Dinh Mười), Lương Ninh thuộc huyện Quảng Ninh | 100 | 10 | 10 | 40 | 40 |  | 20 | 40 | 40 |