|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN** **TỈNH QUẢNG TRỊ**  Số: /NQ-HĐND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Quảng Trị, ngày 24 tháng 10 năm 2023* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Giao danh mục và mức vốn năm 2023 từ nguồn vượt thu đấu giá**

**quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022**

**do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

**KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 20**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền, địa phương ngày 22/12/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Đông Hà kế hoạch năm 2021 và vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022;*

*Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao danh mục và mức vốn năm 2023 từ nguồn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tỉnh làm chủ đầu tư; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất giao danh mục và mức vốn năm 2023 từ nguồn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022 cho các dự án do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư từ phần vốn còn lại chưa giao tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 là 15.959,724 triệu đồng *(chi tiết tại Phụ lục đính kèm).*

**Điều 2**. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - UBTVQH, Chính phủ;  - TTTU, TT HĐND, UBND,  UBMTTQVN tỉnh;  - Đoàn ĐBQH tỉnh;  - Đại biểu HĐND tỉnh;  - VP: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;  - Các Sở: KH&ĐT, TC, KBNN tỉnh;  - BQL KKT tỉnh;  - Lưu: VT, KTNS. | **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Đăng Quang** |

**PHỤ LỤC**

**GIAO DANH MỤC VÀ MỨC VỐN NĂM 2023 CHO CÁC DỰ ÁN DO BQL KHU KINH TẾ TỈNH**

**LÀM CHỦ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU ĐẤU GIÁ ĐẤT TẠI KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO**

*(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục**  **dự án** | **Chủ đầu tư** | **Quyết định chủ trương đầu tư/ quyết định đầu tư** | | | **KH trung hạn 2021-2025 đã phân bổ** | **KH trung hạn 2021-2025 đang đề nghị bổ sung** | **KH trung hạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh, bổ sung** | **KH vốn lũy kế đã được bố trí** | **Mức vốn bố trí năm 2023** |
| **Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành** | **TMĐT** | |
| **Tổng số** | **Trong đó: NS tỉnh** |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  | **15.959,724** |
| 1 | Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) | BQL KKT tỉnh | 628/QĐ-UBND ngày 31/3/2017; 1752/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 | 51.660 | 14.360 | 1.600 | 2.000 | 3.600 | 1.600 | 2.000 |
| 2 | Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1) | BQL KKT tỉnh | 614/QĐ-UBND ngày 29/3/2016; 2120/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 | 104.000 | 4.000 | 3.900 | 400 | 4.300 | 3.900 | 400 |
| 3 | Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành | BQL KKT tỉnh | 59/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 | 1.300 | 1.300 |  | 1.300 | 1.300 |  | 1.300 |
| 4 | Tuyến RD-01 và RD-04 Khu công nghiệp Quán Ngang | BQL KKT tỉnh | 58/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 | 25.000 | 25.000 |  | 25.000 | 25.000 |  | 12.259,724 |