|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** **TỈNH HÀ TĨNH**Số: 63/BC-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 3 năm 2020* |

**BÁO CÁO**

**Tài chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2018**

Căn cứ Luật Kế toán năm 2015;

Căn cứ Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương;

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-HĐND ngày 02/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khoá XVII; sau khi xem xét đề nghị của Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Tờ trình số 136/TTr-KBHT ngày 21/02/2020 (kèm theo ý kiến thống nhất của Sở Tài chính tại Văn bản số 4964/STC-NS ngày 10/12/2019); Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình tài chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2018, cụ thể như sau:

**I. Báo cáo tình hình tài chính nhà nước:**

***1. Tổng tài sản:*** **46.297 tỷ đồng**; trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 8.889 tỷ đồng;

- Tài sản dài hạn: 37.408 tỷ đồng.

***2. Nợ phải trả:* 1.072 tỷ đồng**; trong đó:

- Nợ phải trả ngắn hạn: 586 tỷ đồng;

- Nợ phải trả dài hạn: 486 tỷ đồng.

***3. Tổng nguồn vốn:*** **45.225 tỷ đồng**; trong đó:

- Nguồn vốn hình thành tài sản: 14.085 tỷ đồng;

- Nguồn vốn khác: 19.828 tỷ đồng;

- Thặng dư/thâm hụt lũy kế: 11.312 tỷ đồng.

*(Chi tiết có phụ lục I kèm theo)*

 **II. Báo cáo Kết quả hoạt động tài chính:**

 **1. Tổng thu nhập: 14.502 tỷ đồng;** trong đó:

- Doanh thu thuộc NSNN: 12.967 tỷ đồng;

- Doanh thu không thuộc NSNN: 1.535 tỷ đồng.

 **2. Tổng chi phí: 8.503 tỷ đồng;** trong đó:

- Chi phí từ nguồn NSNN: 6.863 tỷ đồng;

- Chi phí từ nguồn ngoài NSNN: 1.640 tỷ đồng.

**3.** **Thặng dư: 5.999 tỷ đồng.**

*(Chi tiết có phụ lục II kèm theo)*

 **III. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ:**

Đây là năm đầu tiên thực hiện lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2018; do vậy, UBND tỉnh chưa đủ thông tin về số dư đầu kỳ để lập báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tỉnh năm 2018 được Bộ Tài chính phê duyệt lập lưu chuyển tiền tệ của phần Ngân sách địa phương trên cơ sở thông tin từ báo cáo quyết toán Ngân sách tỉnh năm 2018 và số liệu từ hệ thống thông tin quản lý ngân sách (TABMIS).

*(Chi tiết có phụ lục III kèm theo)*

 **IV.Thuyết minh Báo cáo tài chính nhà nước:**

*(Chi tiết theo phụ lục IV kèm theo)*

 Trên đây là Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Thường trực Tỉnh ủy;- Thường trực HĐND tỉnh;- Các Ban HĐND tỉnh;- Các Đại biểu HĐND tỉnh;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Chánh, các Phó VP;- Lưu: VT, TH1. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH** **Trần Tiến Hưng** |

**Phụ lục I:**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC**

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh)*

 *Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Thuyết****minh** | **31/12/2018** | **31/12/2017** |
| **A** | **TÀI SẢN** | **100** |  |  | **0** |
| **I** | **Tài sản ngắn hạn** | 110 |  | **8.889.280.749.124** | 0 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 111 | TM01 | 7.962.523.259.046 | 0 |
| 2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 112 | TM02 | 1.046.764.000 | 0 |
| 3 | Các khoản phải thu | 113 | TM03 | 803.811.685.842 | 0 |
| 4 | Hàng tồn kho | 114 | TM04 | 121.623.391.624 | 0 |
| 5 | Cho vay ngắn hạn | 115 | TM05 | 0 | 0 |
| 6 | Tài sản ngắn hạn khác | 116 |  | 275.648.615 | 0 |
| **II** | **Tài sản dài hạn** | **130** |  | **37.408.509.826.268** | 0 |
| 1 | Đầu tư tài chính dài hạn | 131 | TM02 | 3.672.579.002.600 | 0 |
|  | 1.1.Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp | 132 |  | 3.670.302.400.000 | 0 |
|  | 1.2. Vốn góp | 133 |  | 0 | 0 |
|  | 1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác | 134 |  | 2.276.602.600 | 0 |
| 2 | Cho vay dài hạn | 135 | TM05 | 0 | 0 |
| 3 | Xây dựng cơ bản dở dang | 136 | TM08 | 136.302.240.891 | 0 |
| 4 | Tài sản cố định hữu hình | 137 | TM06 | 7.889.441.403.318 | 0 |
|  | 4.1. Tài sản kết cấu hạ tầng | 138 |  | 0 | 0 |
|  | 4.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị | 139 |  | 7.889.441.403.318 | 0 |
| 5 | Tài sản cố định vô hình | 140 | TM07 | 6.443.869.134.665 | 0 |
| 6 | Tài sản dài hạn khác | 141 |  | 19.266.318.044.794 | 0 |
|  | **TỔNG TÀI SẢN (I+II)** | **142** |  | **46.297.790.575.392** |  |
| **B** | **NỢ PHẢI TRẢ** | **200** |  | **1.072.361.283.575** | 0 |
| **I** | **Nợ phải trả ngắn hạn** | **210** |  | **586.294.217.101** | **0** |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 211 | TM09 | 4.868.348.000 | 0 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
|  | * Nợ trong nước của Chính phủ
 | 212 |  | 0 | 0 |
|  | * Nợ nước ngoài của Chính phủ
 | 213 |  | 0 | 0 |
|  | * Nợ chính quyền địa phương
 | 214 |  | 0 | 0 |
| 2 | Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 215 |  | 581.425.869.101 | 0 |
| **II** | **Nợ phải trả dài hạn** | **230** | **TM09** | **486.067.066.474** | **0** |
| 1 | Nợ dài hạn | 231 |  | 477.990.515.000 | 0 |
|  | Trong đó: |  |  | 0 | 0 |
|  | * Nợ trong nước của Chính phủ
 | 232 |  | 0 | 0 |
|  | * Nợ nước ngoài của Chính phủ
 | 233 |  | 0 | 0 |
|  | * Nợ chính quyền địa phương
 | 234 |  | 464.356.000.000 | 0 |
| 2 | Các khoản phải trả dài hạn khác | 235 |  | 8.076.551.474 | 0 |
|  | **TỔNG NỢ PHẢI TRẢ (I+II)** | **236** |  | **1.072.361.283.575** | **0** |
| **C** | **NGUỒN VỐN** | **300** | **TM10** | **0** | **0** |
| **I** | **Nguồn vốn hình thành tài sản** | **310** |  | **14.085.222.463.550** | **0** |
| **II** | **Thặng dư/Thâm hụt luỹ kế** | **320** |  | **11.311.865.621.188** | **0** |
| **III** | **Nguồn vốn khác** | **330** |  | **19.828.341.207.079** | **0** |
|  | **TỔNG NGUỒN VỐN (I+II+III)** | **340** |  | **45.225.429.291.817** |  |

 **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

**Phụ lục II:**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC**

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh)*

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Thuyết****minh** | **Năm 2018** | **Năm 2017** |
| **I** | **THU NHẬP** | **01** |  | 0 | 0 |
| **1** | **Doanh thu thuộc ngân sách nhà nước** | **02** |  | **12.966.268.633.714** | **0** |
| 1.1 | Doanh thu thuế | 03 | TM11 | 3.356.360.817.794 | 0 |
| 1.2 | Doanh thu phí, lệ phí | 04 | TM12 | 184.799.249.710 | 0 |
| 1.3 | Doanh thu từdầu thô và khí thiên nhiên | 05 | TM13 | 0 | 0 |
| 1.4 | Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước | 06 | TM14 | 487.474.398 | 0 |
| 1.5 | Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại | 07 | TM15 | 0 | 0 |
| 1.6 | Doanh thu khác | 08 | TM16 | 9.424.624.091.812 | 0 |
| **2** | **Doanh thu không thuộc ngân sách nhà nước** | **20** |  | **1.535.264.868.789** | **0** |
| 2.1 | Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | 21 |  | 1.365.927.651.360 | 0 |
| 2.2 | Doanh thu hoạt động khác | 22 |  | 169.337.217.429 | 0 |
|  | **TỔNG THU NHẬP (1+2)** | **30** |  | **14.501.533.502.503** | **0** |
| **II** | **CHI PHÍ** | **31** | **TM05** | **0** | **0** |
| **1** | **Chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước** | **32** | **TM08** | **6.862.583.512.391** | **0** |
| 1.1 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người | 33 | TN06 | 4.351.974.529.905 | 0 |
| 1.2 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ | 34 |  | 258.324.369.274 | 0 |
| 1.3 | Chi phí hao mòn | 34 |  | 441.822.164.617 | 0 |
| 1.4 | Chi phí tài chính | 36 | TM07 | 3.851.000.000 | 0 |
| 1.5 | Chi phí khác | 37 |  | 1.806.611.448.595 | 0 |
| **2** | **Chi phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước** | **50** |  | **1.640.038.545.984** | **0** |
| 2.1 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người | 51 |  | 483.053.926.677 | 0 |
| 2.2 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ | 52 |  | 556.121.845.278 | 0 |
| 2.3 | Chi phí khấu hao  | 53 | TM09 | 217.645.539.312 | 0 |
| 2.4 | Chi phí tài chính | 54 |  | 1.786.411.658 | 0 |
| 2.5 | Chi phí khác | 55 |  | 381.430.823.059 | 0 |
|  | **TỔNG CHI PHÍ (1+2)** | **70** |  | **8.502.622.058.375** | **0** |
| **III** | **THẶNG DƯ (HOẶC THÂM HỤT) (I-II)** | **71** |  | **5.998.911.444.128** | **0** |

 **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

**Phụ lục III:**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh)*

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội Dung** | **Mã Số** | **Thuyết Minh** | **Năm 2018** | **Năm 2017** |
| **I** | **LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU** | **01** |  | **0** | **0** |
| I.1 | Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo | 02 |   | 0 | 0 |
| I.2 | Điều chỉnh các khoản: | 03 |   | 0 | 0 |
|   | Khấu hao, hao mòn tài sản cố định | 04 |   | 0 | 0 |
|   | (Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 |   | 0 | 0 |
|   | Chi phí lãi vay | 06 |   | 0 | 0 |
|   | (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 07 |   | 0 | 0 |
|   | (Tăng)/Giảm các khoản phải thu | 08 |   | 0 | 0 |
|   | Tăng/(Giảm) các khoản phải trả | 09 |   | 0 | 0 |
|   | Các khoản điều chỉnh khác | 10 |   | 0 | 0 |
|  I.3 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu (I.1 +I.2) | 20 |   |  3.074.187.846.910  |   |
| **II.** | **LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ** | **21** |  | **0** | **0** |
|  II.1 | Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 |   |  (2.363.924.000.000) | 0 |
|  II.2 | Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 23 |   |  4.840.557.000  | 0 |
|  II.3 | Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư | 24 |   |  (2.000.000.000) | 0 |
|  II.4 | Tiền thu gốc khoản cho vay; thu từ bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư | 25 |   | 0 | 0 |
|  II.5 | Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 26 |   |  1.637.595.139  |  |
|  II.6 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5) | 27 |   |  (2.359.445.847.861) | 0 |
| **III** | **LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH** | **40** |  | **0** | **0** |
|   | III.1. Tiền thu từ khoản đi vay | 41 |   |  26.193.000.000  | 0 |
|   | III.2. Tiền chi từ hoàn trả khoản gốc vay | 42 |   |  (114.758.066.799) |  |
|   | III.3. Tiền thu từ hoạt động tài chính khác | 43 |   | 0 | 0 |
|   | III.4. Tiền chi từ hoạt động tài chính khác | 44 |   | 0 | 0 |
|   | III.5. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (III.1+III.2+III.3+III.4) | 45 |   |  (88.565.066.799) | 0 |
| **IV** | **Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (I.3+II.6+III.5)** | **60** |  |  **626.176.932.250**  | **0** |
| **V** | **Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ** | **61** |  |  **6.445.507.938.483**  | **0** |
| **VI** | **Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá** | **62** |  |  **0**  | **0** |
| **VII** | **Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (IV+ V+VI)** | **63** |  |  **7.071.684.870.733**  | **0** |

 **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

**Phụ lục IV:**

**THUYẾT MINH CÁC SỐ LIỆU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh)*

**1. Tiền và tương đương tiền:**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **31/12/2018** | **31/12/2017** |
| Tiền mặt | 01 | 70.287.263.550 | 0 |
| Tiền gửi tại ngân hàng | 02 | 7.890.048.968.696 | 0 |
| Tiền đang chuyển | 03 | 2.187.026.800 | 0 |
| Các khoản tương đương tiền | 04 | 0 | 0 |
| Cộng | 05 | 7.962.523.259.046 | 0 |
| **2. Đầu tư tài chính:***Đơn vị tính: Đồng* |
| **Nội dung** | **Mã số** | **31/12/2018** | **31/12/2017** |
| Ngắn hạn | 06 | 0 | 0 |
| Tiền gửi có kỳ hạn | 07 | 0 | 0 |
| Khác | 08 | 0 | 0 |
| Cộng | 09 | 1.046.764.000 | 0 |
| Dài hạn | 10 | 0 | 0 |
| Vốn nhà nước tại các DNNN, công ty CP, Công ty TNHH | 11 | 3.670.302.400.000 | 0 |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 12 | 0 | 0 |
| Tiền gửi có kỳ hạn | 13 | 0 | 0 |
| Khác | 14 | 2.276.602.600 | 0 |
| Cộng | 15 | 3.672.579.002.600 | 0 |
| Tổng cộng đầu tư tài chính | 16 | 3.673.625.766.600 | 0 |
| **3. Các khoản phải thu:***Đơn vị tính: Đồng* |
| **Nội dung** | **Mã số** | **31/12/2018** | **31/12/2017** |
| Phải thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ | 17 | 301.401.090.948 | 0 |
| Phải thu khác | 18 | 502.410.594.894 | 0 |
| Cộng | 19 | 803.811.685.842 | 0 |
| **4. Hàng tồn kho:***Đơn vị tính: Đồng* |
| **Nội dung** | **Mã số** | **31/12/2018** | **31/12/2017** |
| Vật tư, hàng hoá dự trữ | 20 | 0 | 0 |
| Cộng | 21 | 121.623.391.621 | 0 |
| **5. Cho vay:***Đơn vị tính: Đồng* |
| **Nội dung** | **Mã số** | **31/12/2018** | **31/12/2017** |
| Ngắn hạn | 22 | 0 | 0 |
| Cộng | 23 | 0 | 0 |
| Dài hạn | 24 | 0 | 0 |
| Cộng | 25 | 0 | 0 |
| Tổng cộng cho vay | 26 | 0 | 0 |
| **6. Tài sản cố định hữu hình:** |
| *6.1. Tài sản kết cấu hạ tầng:**Đơn vị tính: Đồng* |
| **Nội dung** | **Mã số** | **Đường bộ** | **Đường sắt** | **Đường thuỷ****Nội địa** | **Đường hàng****Hải** | **Đường hàng****Không** | **Khác** | **Tổng cộng** |
| Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khấu hao, hao mòn luỹ kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tăng trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị còn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *6.2.Bất động sản, nhà cửa, thiết bị:**Đơn vị tính: Đồng* |
| **Nội dung** | **Mã số** | **Nhà cửa, vật kiến trúc** | **Phương tiện vận tải** | **Khác** | **Tổng cộng** |
| Nguyễn giá | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 01/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khấu hao, hao mòn luỹ kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị còn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Tài sản cố định vô hình:***Đơn vị tính: Đồng* |
| **Nội dung** | **Mã số** | **Quyền sử dụng đất** | **Bản quyền** | **Chương trình phần mềm** | **Khác** | **Tổng cộng** |
| Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khấu hao, hao mòn luỹ kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị còn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Xây dựng cơ bản dở dang:**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **31/12/2018** | **31/12/2017** |
| Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản | 66 | 114.261.271.891 | 0 |
| Trong đó: (chi tiết một số tài sản) | 67 | 0 | 0 |
| Chi phí mua sắm | 68 | 13.008.093.000 | 0 |
| Trong đó: (chi tiết một số tài sản) | 69 | 0 | 0 |
| Chi phí sửa chữa nâng cấp tài sản | 70 | 9.032.876.000 | 0 |
| Trong đó:(chi tiết một số tài sản) | 71 | 0 | 0 |
| Cộng | 72 | 136.302.240.891 | 0 |

**9. Nợ:**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **31/12/2018** | **31/12/2017** |
| Ngắn hạn |  | 0 | 0 |
| Nợ trong nước của Chính phủ | 73 | 0 | 0 |
| Nợ ngoài nước của Chính phủ | 74 | 0 | 0 |
| Nợ của chính quyền Địa phương | 75 | 0 | 0 |
| Khác | 76 | 4.868.348.000 | 0 |
| Cộng | 77 | 4.868.348.000 | 0 |
| Dài hạn |  | 0 | 0 |
| Nợ trong nước của Chính phủ | 78 | 0 | 0 |
| Nợ ngoài nước của Chính phủ | 79 | 0 | 0 |
| Nợ của chính quyền Địa phương | 80 | 464.356.000.000 | 0 |
| Khác | 81 | 13.634.515.000 | 0 |
| Cộng | 82 | 477.990.515.000 | 0 |
| Tổng cộng | 83 | 482.858.863.000 | 0 |

**10. Nguồn vốn:**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **Nguồn vốn hình thành Tài sản** | **Thặng dư/thâm hụt luỹ kế** | **Nguồn vốn khác** | **Tổng cộng** |
| Số dư tại ngày 31/12/2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản điều chỉnh |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Điều chỉnh do thay đổi chính sách kế toán |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Điều chỉnh sai sót kỳ trước |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư trình bày lại tại ngày 01/01/2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản điều chỉnh về vốn |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thặng dư/thâm hụt trên Báo cáo KQHĐTCNN |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản tăng/giảm khác |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư tại ngày 31/12/2018 |  | 14.085.222.463.550 | 11.311.865.621.188 | 19.828.341.207.079 | 45.225.429.291.817 |

**11. Doanh thu thuế:**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **2018** | **2017** |
| TT. Khoản mục |  | 0 | 0 |
| 1. Doang thu thuế thu nhập cá nhân
 | 93 | 148.316.319.260 | 0 |
| 1. Doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp
 | 94 | 812.739.197.480 | 0 |
| 1. Doanh thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
 | 95 | 4.260.000 | 0 |
| 1. Doanh thu thuế tìa nguyên
 | 96 | 51.864.423.901 | 0 |
| 1. Doanh thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 | 97 | 11.899.156.321 | 0 |
| 1. Doanh thu thuế giá trị gia tăng
 | 98 | 1.574.555.821.828 | 0 |
| 1. Doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt
 | 99 | 525.193.121.684 | 0 |
| 1. Doanh thu thuế xuất khẩu
 | 100 | 0 | 0 |
| 1. Doanh thu thuế nhập khẩu
 | 101 | 0 | 0 |
| 1. Doanh thu thuế bảo vệ môi trường
 | 102 | 231.788.517.320 | 0 |
| Các loại doanhthu thuế khác | 103 | 0 | 0 |
| Cộng | 104 | 3.356.360.817.794 | 0 |

**12. Doanh thu về phí, lệ phí:**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **2018** | **2017** |
| TT. Khoản mục |  | 0 | 0 |
| 1. Doanh thu từ phí
 | 105 | 17.577.697.244 | 0 |
| 1. Doanh thu từ lệ phí
 | 106 | 167.221.552.466 | 0 |
| Cộng | 107 | 184.799.249.710 | 0 |

**13. Doanh thu về dầu thô, khí thiên nhiên:**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **2018** | **2017** |
| TT. Khoản mục |  | 0 | 0 |
| 1. Doanh thu từ dầu thô
 | 108 | 0 | 0 |
| 1. Doanh thu từ condensate
 | 109 | 0 | 0 |
| 1. Doanhthu từ khí thiên nhiên
 | 110 | 0 | 0 |
| 1. Phụ thu dầu khí
 | 111 | 0 | 0 |
| Cộng | 112 | 0 | 0 |

**14. Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của Nhà nước:**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **2018** | **2017** |
| TT. Khoản mục |  | 0 | 0 |
| 1. Doanh thu từ lợi nhuận còn lại của DNNN sau khi trích lập các quỹ
 | 113 | 0 | 0 |
| 1. Doanhthu từ cổ tức, lợi nhuận được chia
 | 114 | 0 | 0 |
| 1. Doanh thu khác
 | 115 | 0 | 0 |
| Cộng | 116 | 487.474.398 | 0 |

**15. Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại:**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **2018** | **2017** |
| TT. Khoản mục |  | 0 | 0 |
| 1. Các Chính phủ | 117 | 0 | 0 |
| 2. Các tổ chức quốc tế | 118 | 0 | 0 |
| 3. Các tổ chức phi chính phủ | 119 | 0 | 0 |
| 4. Cá nhân, kiều bào nước ngoài, tổ chức khác | 120 | 0 | 0 |
| Cộng | 121 | 0 | 0 |

**16. Doanh thu khác:**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **2018** | **2017** |
| TT. Khoản mục |  | 0 | 0 |
| 1. Thu nhập từ bán, chuyển nhượng TSCĐ của Nhà nước
 | 122 | 4.906.517.000 | 0 |
| 1. Thu nhập từ cho thuê TSCĐ của Nhà nước
 | 123 | 84.726.987.770 | 0 |
| 1. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản
 | 124 | 5.819.844.614 | 0 |
| 1. Thu khác
 | 125 | 9.329.167.742.428 | 0 |
| Cộng | 126 | 9.424.621.091.812 | 0 |

 **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**