Biểu mẫu 6.2

 UBND QUẬN LÊ CHÂN

TRƯỜNG THCS DƯ HÀNG KÊNH

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

*(Kèm theo Quyết định số 3339 /QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của uỷ ban nhân dân quận Lê Chân)*

*Đơn vị tính: 1000 đồng.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Dự toán** |
| **1** | **2** | **3** |
| **A** | TỔNG SỒ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ |  |
| **I** | Số thu phí, lệ phí |  |
| **1** | Học phí (nếu có) |  |
| 1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 755.895 |
| 1.2 | Mức thu .... |  |
| 1.3 | Tổng số thu trong năm | 1.500.000 |
| 1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  |
| 1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng(1)[[1]](#footnote-2) | 2.150.000 |
| 1.6 | Số chi trong năm |  |
|  | Trong đó: - Bổ sung chi lương | 2.100.000 |
|  | - Chi tăng cường cơ sở vật chất |  |
|  | - Chi nghiệp vụ chuyên môn | 50.000 |
|  | - Chi khác: … |  |
| 1.7 | Số dư cuối năm |  |
| 1.8 | Dự kiến mức thu *(2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT)* |  |
| **2** | Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |
| **2.1** | **Học thêm** |  |
| 2.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 8.673 |
| 2.1.2 | Mức thu … | 12.000đ/tiết |
| 2.1.3 | Tổng số thu trong năm | 883.000 |
| 2.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 875.000 |
| 2.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1) | 883.000 |
| 2.1.6 | Số chi trong năm | **875.000** |
|  | Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học 70% | 610.000 |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất 9% | 78.000 |
|  | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo 12% | 70.000 |
|  | - Chi phúc lợi 9% | 78.000 |
|  | - Chi khác: Nộp TTDN | 17.000 |
| 2.1.7 | Số dư cuối năm | 9.000 |
|  |  . . .  |  |
| **3** | Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án) |  |
| **3.1** | **...** |  |
| 3.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang |  |
| 3.1.2 | Tổng số thu trong năm |  |
| 3.1.3 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  |
| 3.1.4 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1) |  |
| 3.1.5 | Số chi trong năm |  |
|  | Trong đó: - ….. |  |
|  | - ….. |  |
|  | - ….. |  |
| 3.1.6 | Số dư cuối năm |  |
|  | ….. |  |
| **4** | Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú.... (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |
| **4.1** | **Trông giữ xe** |  |
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang |  |
| 4.1.2 | Mức thu . |  |
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm | 75.000 |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 75.000 |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1) | 75.000 |
| 4.1.6 | Số chi trong năm | **75.000** |
|  | Trong đó: - Chi cho người tham gia | 54.000 |
|  | - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước | 7.5000 |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất |  |
|  | - Chi phúc lợi | 13.500 |
|  | - Chi khác:  |  |
| 4.1.7 | Số dư cuối năm |  |
|  | ….. |  |
| **5** | Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học. (Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |
| **5.1** | **Tin học** |  |
| 5.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang |  |
| 5.1.2 | Mức thu : 12.000đ/1 tiết |  |
| 5.1.3 | Tổng số thu trong năm |  |
| 5.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  |
| 5.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1) |  |
| 5.1.6 | Số chi trong năm |  |
|  | Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy70% |  |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất 9% |  |
|  | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo 12%  |  |
|  | - Chi phúc lợi 9% |  |
|  | - Chi khác: … |  |
| 5.1.7 | Số dư cuối năm |  |
|  | ….. |  |
| **6** | Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, (Nếu có: Liệtkê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |
| **6.1** | **BHYT** |  |
| 6.1.1 | Số học sinh  | 1.200 em |
| 6.1.2 | Mức thu … | 680.400 |
| 6.1.3 | Tổng thu | 816.480 |
| 6.1.4 | Nộp đi | 816.400 |
| 6.1.5 | Dư | 0 |
| **6.2** | **Đoàn Đội** |  |
| 6.2.1 | Số học sinh  |  |
| 6.2.2 | Mức thu … |  |
| 6.2.3 | Tổng thu |  |
| 6.2.4 | Nộp đi |  |
| 6.2.5 | Dư |  |
| **6.3** | **PHHS** |  |
| 6.3.1 | Số học sinh  |  |
| 6.3.2 | Mức thu 140.000/1 năm |  |
| 6.3.3 | Tổng thu |  |
| 6.3.4 | Nộp đi |  |
| 6.3.5 | Dư |  |
| **II** | Chi từ nguồn thu phí được để lại |  |
| **1** | Chi sư nghiêp  |  |
| 1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |
|  | Chi khác: …. |  |
| 1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |
|  | Chi khác: …. |  |
| **2** | Chi quản lý hành chính |  |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |
|  | Chi khác: …. |  |
| 2.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |
|  | Chi khác: … |  |
| **III** | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước |  |
| 1 | Học phí |  |
| 2 | Học nghề |  |
| 3 | Học Tiếng Anh |  |
| 4 | Học kỹ năng sống |  |
| 5 | Trông giữ xe đạp | 7.500 |
| 6 | ….. |  |
|  |  |  |
| **B** | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  |  |
| **I** | Nguồn ngân sách trong nước | **6.442.000** |
| **1** | Chi quản lý hành chính |  |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |
|  | Chi khác: …. |  |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |
|  | Chi khác: …. |  |
| **2** | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | **6.442.000** |
|  | Chi thanh toán cá nhân | 5.238.000 |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 500.000 |
|  | Chi mua sắm sửa chữa | 250.000 |
|  | Chi khác: …. | 304.000 |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | **150.000** |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa | 150.000 |
|  | Chi khác: …. |  |
| **II** | Nguồn viện trợ |  |
| **1** | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |
| 1.1 | Dự án A |  |
| 1.2 | Dự án B |  |
|  | … |  |
| **III** | Nguồn vay nợ nước ngoài |  |
| **1** | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |
| 1.1 | Dự án A |  |
| 1.2 | Dự án B |  |
|  | … |  |
| **C** | MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG |  |
| 1 | Mức thu nhập của CBQL |  |
|  | Mức cao nhất (đ/người/năm) | 12.500 |
|  | Mức bình quân (đ/người/năm) |  |
|  | Mức thấp nhất (đ/người/năm) |  |
| 2 | Mức thu nhập của giáo viên |  |
|  | Mức cao nhất (đ/người/năm) |  |
|  | Mức bình quân (đ/người/năm) |  |
|  | Mức thấp nhất (đ/người/năm) |  |
| **D** | MỨC CHI CHO HỌC SINH  |  |
| 1 | Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học) |  |
| 2 | Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP***(Ký, ghi rõ họ tên)**Nguyễn Ngọc Anh* | *Lê Chân,ngày, tháng năm 2023***HIỆU TRƯỞNG***(Ký tên và đóng dấu)* |

Biểu mẫu 6.3

 UBND QUẬN LÊ CHÂN

TRƯỜNG THCS DƯ HÀNG KÊNH

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023(**[[2]](#footnote-3)**)

*(Kèm theo Quyết định số 3339 /QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của uỷ ban nhân dân quận Lê Chân)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | Dự toán năm trước 2022 | Ước thực hiện năm2023…(1) | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện … (1)/dự toán năm (tỷ lệ %) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A** | TỔNG SỒ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ |  |  |  |  |
| **I** | Số thu phí, lệ phí |  |  |  |  |
| **1** | Học phí (nếu có) |  |  |  |  |
| 1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 240 | 755 |  |  |
| 1.2 | Mức thu .... |  |  |  |  |
| 1.3 | Tổng số thu trong năm | 920 | 1.500 |  |  |
| 1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 1.160 | 2.150 |  |  |
| 1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng(3) | 1.160 |  |  |  |
| 1.6 | Số chi trong năm |  |  |  |  |
|  | Trong đó: - Bổ sung chi lương | 404 | 2.100 |  |  |
|  | - Chi tăng cường cơ sở vật chất | 125 |  |  |  |
|  | - Chi nghiệp vụ chuyên môn | 210 | 50 |  |  |
|  | - Chi khác: … | 69 |  |  |  |
| 1.7 | Số dư cuối năm | 755 | 105 |  |  |
| 1.8 | Dự kiến mức thu *(2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT)* |  |  |  |  |
| **2** | Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |  |  |
| **2.1** | **…..** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 11 | 8 |  |  |
| 2.1.2 | Mức thu 12.000đ/1 tiết |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Tổng số thu trong năm | 40 | 883 |  |  |
| 2.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 40 | 875 |  |  |
| 2.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ([[3]](#footnote-4)) | 40 | 883 |  |  |
| 2.1.6 | Số chi trong năm |  | 875 |  |  |
|  | Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học | 28 | 610 |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất | 3 | 78 |  |  |
|  | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo | 4 | 70 |  |  |
|  | - Chi phúc lợi | 3 | 78 |  |  |
|  | - Chi khác: … |  | 17 |  |  |
| 2.1.7 | Số dư cuối năm | 8 | 9 |  |  |
|  |  . . .  |  |  |  |  |
| **3** | Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án) |  |  |  |  |
| **3.1** | **...** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Tổng số thu trong năm |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (3) |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Số chi trong năm |  |  |  |  |
|  | Trong đó: - ….. |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Số dư cuối năm |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |
| **4** | Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú.... (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |  |  |
| **4.1** | **Trông xe** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Mức thu 30.000đ/1 tháng |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm |  | 75 |  |  |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  | 75 |  |  |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (3) |  | 75 |  |  |
| 4.1.6 | Số chi trong năm |  | 75 |  |  |
|  | Trong đó: - Chi cho người tham gia |  | 54 |  |  |
|  | - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước |  | 7 |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất |  |  |  |  |
|  | - Chi phúc lợi |  | 13 |  |  |
|  | - Chi khác:  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Số dư cuối năm |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |
| **5** | Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học. (Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |  |  |
| **5.1** | **Tin học**  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Mức thu : 12đ/ tiết |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Tổng số thu trong năm |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (3) |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Số chi trong năm |  |  |  |  |
|  | Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy … |  |  |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất |  |  |  |  |
|  | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo  |  |  |  |  |
|  | - Chi phúc lợi |  |  |  |  |
|  | - Chi khác: … |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Số dư cuối năm |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |
| **6** | Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở,… (Nếu có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |  |  |
| **6.1** | **BHYT** |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh :1.200em  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 680.400đ |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 605 | 816 |  |  |
| 6.1.4 | Nộp đi | 605 | 816 |  |  |
| 6.1.5 | Dư |  |  |  |  |
| **6.2** | **Đoàn Đội** |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Số học sinh 1124 em  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Mức thu 50.000đ/1 năm |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Tổng thu | 80 |  |  |  |
| 6.2.4 | Nộp đi | 20 |  |  |  |
| 6.2.5 | Dư | 60 |  |  |  |
| **6.3** | **PHHS** |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Số học sinh 1.600 em  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Mức thu 160.000/1 năm |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Tổng thu |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Nộp đi |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Dư |  |  |  |  |
| **II** | Chi từ nguồn thu phí được để lại |  |  |  |  |
| **1** | Chi sư nghiêp  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 8.200 |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân | 7.280 |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 110 |  |  |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa | 250 |  |  |  |
|  | Chi khác: …. | 560 |  |  |  |
| 1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 500 |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa | 500 |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| **2** | Chi quản lý hành chính |  |  |  |  |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| 2.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: … |  |  |  |  |
| **III** | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước |  |  |  |  |
| 1 | Học phí |  |  |  |  |
| 2 | Học nghề |  |  |  |  |
| 3 | Học Tiếng Anh |  |  |  |  |
| 4 | Học kỹ năng sống |  |  |  |  |
| 5 | Trông giữ xe đạp |  |  |  |  |
| 6 | ….. |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |
| **B** | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  |  |  |  |  |
| **I** | Nguồn ngân sách trong nước |  |  |  |  |
| **1** | Chi quản lý hành chính |  |  |  |  |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| **2** | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| **II** | Nguồn viện trợ |  |  |  |  |
| **1** | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  |
| 1.1 | Dự án A |  |  |  |  |
| 1.2 | Dự án B |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| **III** | Nguồn vay nợ nước ngoài |  |  |  |  |
| **1** | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  |
| 1.1 | Dự án A |  |  |  |  |
| 1.2 | Dự án B |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP***(Ký, ghi rõ họ tên)* *Nguyễn Ngọc Anh* | *………,ngày tháng 01 năm 2023***HIỆU TRƯỞNG***(Ký tên và đóng dấu)* |

Biểu mẫu 6.4

 UBND QUẬN LÊ CHÂN

TRƯỜNG …

QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2021

*(Kèm theo Quyết định số … /QĐ-THCS … ngày …/…/… của Trường THCS Trương Công ĐỊnh)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4+3** | **6** |
| **A** | TỔNG SỒ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ |  |  |  |  |
| **I** | Số thu phí, lệ phí |  |  |  |  |
| **1** | Học phí (nếu có) |  |  |  |  |
| 1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 471 |  |  |  |
| 1.2 | Mức thu .... |  |  |  |  |
| 1.3 | Tổng số thu trong năm | 1394 |  |  |  |
| 1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 1865 |  |  |  |
| 1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng([[4]](#footnote-5)) |  |  |  |  |
| 1.6 | Số chi trong năm | 1108 |  |  |  |
|  | Trong đó: - Bổ sung chi lương | 590 |  |  |  |
|  | - Chi tăng cường cơ sở vật chất | 60 |  |  |  |
|  | - Chi nghiệp vụ chuyên môn | 350 |  |  |  |
|  | - Chi khác: … | 108 |  |  |  |
| 1.7 | Số dư cuối năm | 757 |  |  |  |
| 1.8 | Dự kiến mức thu *(2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT)* |  |  |  |  |
| **2** | Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |  |  |
| **2.1** | **…..** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 200 |  |  |  |
| 2.1.2 | Mức thu 9000đ/1 tiết |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Tổng số thu trong năm | 922 |  |  |  |
| 2.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 1100 |  |  |  |
| 2.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (4) |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Số chi trong năm | 830 |  |  |  |
|  | Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học | 581 |  |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất | 174 |  |  |  |
|  | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo | 232 |  |  |  |
|  | - Chi phúc lợi | 174 |  |  |  |
|  | - Chi khác: … |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Số dư cuối năm | 270 |  |  |  |
|  |  . . .  |  |  |  |  |
| **3** | Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án) |  |  |  |  |
| **3.1** | **...** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Tổng số thu trong năm |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (4) |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Số chi trong năm |  |  |  |  |
|  | Trong đó: - ….. |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Số dư cuối năm |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |
| **4** | Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú.... (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |  |  |
| **4.1** | **. . .** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Mức thu .... |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (4) |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Số chi trong năm |  |  |  |  |
|  | Trong đó: - Chi cho người tham gia |  |  |  |  |
|  | - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước |  |  |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất |  |  |  |  |
|  | - Chi phúc lợi |  |  |  |  |
|  | - Chi khác:  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Số dư cuối năm |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |
| **5** | Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học. (Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |  |  |
| **5.1** | **…..** |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 21 |  |  |  |
| 5.1.2 | Mức thu .... |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Tổng số thu trong năm | 30 |  |  |  |
| 5.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 51 |  |  |  |
| 5.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (4) |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Số chi trong năm | 30 |  |  |  |
|  | Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy … | 21 |  |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất | 4.5 |  |  |  |
|  | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo  |  |  |  |  |
|  | - Chi phúc lợi |  |  |  |  |
|  | - Chi khác: … |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Số dư cuối năm | 21 |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |
| **6** | Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở,… (Nếu có: Liệtkê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |  |  |
| **6.1** | **BHYT** |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh 1615 em |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu563.220 |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 909 |  |  |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 909 |  |  |  |
| 6.1.5 | Dư | 0 |  |  |  |
| **6.1** | **Đoàn Đội** |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh 1600 em |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 50.000đ/1 năm |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 80 |  |  |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 20 |  |  |  |
| 6.1.5 | Dư | 60 |  |  |  |
| **6.1** | **PHHS** |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh 1600 em |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 160.000đ/1 năm |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 230 |  |  |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 218 |  |  |  |
| 6.1.5 | Dư | 12 |  |  |  |
| **II** | Chi từ nguồn thu phí được để lại |  |  |  |  |
| **1** | Chi sư nghiêp  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| 1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| **2** | Chi quản lý hành chính |  |  |  |  |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| 2.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi tham quan học tập |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: … |  |  |  |  |
| **III** | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước |  |  |  |  |
| 1 | Học phí |  |  |  |  |
| 2 | Học nghề |  |  |  |  |
| 3 | Học Tiếng Anh |  |  |  |  |
| 4 | Học kỹ năng sống |  |  |  |  |
| 5 | Trông giữ xe đạp |  |  |  |  |
| 6 | ….. |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |
| **B** | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  |  |  |  |  |
| **I** | Nguồn ngân sách trong nước |  |  |  |  |
| **1** | Chi quản lý hành chính |  |  |  |  |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| **2** | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |  |  |  |  |
|  | Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Chi mua sắm sửa chữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác: …. |  |  |  |  |
| **II** | Nguồn viện trợ |  |  |  |  |
| **1** | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  |
| 1.1 | Dự án A |  |  |  |  |
| 1.2 | Dự án B |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| **III** | Nguồn vay nợ nước ngoài |  |  |  |  |
| **1** | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  |
| 1.1 | Dự án A |  |  |  |  |
| 1.2 | Dự án B |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP***(Ký, ghi rõ họ tên)**Nguyễn Ngọc Anh* | *………,ngày, 15 tháng 01 năm 2022***HIỆU TRƯỞNG***(Ký tên và đóng dấu)* |

Biểu mẫu 6.5

 UBND QUẬN LÊ CHÂN

TRƯỜNG THCS DƯ HÀNG KÊNH

THÔNG BÁO

Báo cáo quyết toán kinh phí, năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Số tiền** | **Tỷ lệ** |
| **A** | CÁC KHOẢN THU, CHI NGOÀI NGÂN SÁCH VÀ KHOẢN THU HỘ, CHI HỘ |  |  |
| **I** | Số thu phí, lệ phí |  |  |
| **1** | Học phí *(nếu có)* |  |  |
| 1.2 | Số dư năm trước chuyển sang | 240.402.915 |  |
| 1.2 | Mức thu .... |  |  |
| 1.3 | Tổng số thu trong năm | 920.000.000 |  |
| 1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 404.507.000 |  |
| 1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (5[[5]](#footnote-6)) |  |  |
| 1.6 | Số chi trong năm |  |  |
|  | Trong đó: - Bổ sung chi lương |  |  |
|  | - Chi tăng cường cơ sở vật chất | 189.859.000 |  |
|  | - Chi nghiệp vụ chuyên môn | 202.693.915 |  |
|  | - Chi khác |  |  |
| 1.7 | Số dư cuối năm | 755.895.915 |  |
| 1.8 | Dự kiến mức thu *(2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT)* |  |  |
| **2** | Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |
| **2.1** | **…..** |  |  |
| 2.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 11.908.000 |  |
| 2.1.2 | Mức thu : 9.000đ |  |  |
| 2.1.3 | Tổng số thu trong năm | 37.152.000 |  |
| 2.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 40.386.400 |  |
| 2.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (5) |  |  |
| 2.1.6 | Số chi trong năm | 40.386.400 |  |
|  | Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học | 28.200.000 |  |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chât |  |  |
|  | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo | 7.000.000 |  |
|  | - Chi phúc lợi |  |  |
|  | - Chi khác:  | 5.186.400 |  |
| 2.1.7 | Số dư cuối năm | 8.673.000 |  |
| **2.2** | **…..** |  |  |
| **3** | Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án) |  |  |
| **3.1** |  |  |  |
| 3.1.3 | Số dư năm trước chuyển sang |  |  |
| 3.1.2 | Tổng số thu trong năm |  |  |
| 3.1.3 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  |  |
| 3.1.4 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (5) |  |  |
| 3.1.5 | Số chi trong năm |  |  |
|  | Trong đó: - ….. |  |  |
|  | - ….. |  |  |
|  | - ….. |  |  |
| 3.1.6 | Số dư cuối năm |  |  |
| **3.2** | **…..** |  |  |
| **4** | Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú.... (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |
| **4.1** | **…..** |  |  |
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang |  |  |
| 4.1.2 | Mức thu .... |  |  |
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm |  |  |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  |  |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (5) |  |  |
| 4.1.6 | Số chi trong năm |  |  |
|  | Trong đó: - Chi cho người tham gia |  |  |
|  | - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất |  |  |
|  | - Chi phúc lợi |  |  |
|  | - Chi khác:  |  |  |
| 4.1.7 | Số dư cuối năm |  |  |
| **4.2** | **…..** |  |  |
| **5** | Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học.(Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây |  |  |
| **5.1** | **…..** |  |  |
| 5.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang |  |  |
| 5.1.2 | Mức thu .... |  |  |
| 5.1.3 | Tổng số thu trong năm |  |  |
| 5.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm |  |  |
| 5.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (5) |  |  |
| 5.1.6 | Số chi trong năm |  |  |
|  | Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy.. |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơ sở vật chất |  |  |
|  | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo  |  |  |
|  | - Chi phúc lợi |  |  |
|  | - Chi khác:  |  |  |
| 5.1.7 | Số dư cuối năm |  |  |
| **5.2** | **…..** |  |  |
| **6** | Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sáchvở, .... (Nếu có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) |  |  |
| **6.1** | **BHYT** |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh 1.038 em |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 563.220 |  |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 584.622.360 |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 584.622.360 |  |
| 6.1.5 | Dư |  |  |
| **6.2** | **Đoàn đội** |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 45.000đ/1 năm |  |  |
| 6.1.3 | Số dư năm trước |  |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 51.900.000 |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 50.360.000 |  |
| 6.1.5 | Dư | 1.540.000 |  |
| **6.3** | **Khuyến học** |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 45.000đ/1 năm |  |  |
| 6.1.3 | Số dư năm trước |  |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 56.250.000 |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 56.250.000 |  |
| 6.1.5 | Dư |  |  |
| **6.4** | **Nước uống học sinh** |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 10.000đ/1 tháng |  |  |
| 6.1.3 | Số dư năm trước | 16.135.000 |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 87.620.000 |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 103.730.000 |  |
| 6.1.5 | Dư | 25.000 |  |
| **6.5** | **PHHS** |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 140.000đ/1 năm |  |  |
| 6.1.3 | Số dư năm trước | 33.750.000 |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 124.210.000 |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 157.960.000 |  |
| 6.1.5 | Dư |  |  |
| **6.6** | **Khám sức khỏe HS** |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 40.000đ/1 năm |  |  |
| 6.1.3 | Số dư năm trước |  |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 40.920.000 |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 40.920.000 |  |
| 6.1.5 | Dư |  |  |
| **6.7** | **In sao đề** |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 60.000đ/1 năm |  |  |
| 6.1.3 | Số dư năm trước |  |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 62.400.000 |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 62.400.000 |  |
| 6.1.5 | Dư |  |  |
| **6.7** | **Tin nhắn điện tử** |  |  |
| 6.1.1 | Số học sinh  |  |  |
| 6.1.2 | Mức thu 10.000đ/1 tháng |  |  |
| 6.1.3 | Số dư năm trước |  |  |
| 6.1.3 | Tổng thu | 65.670.000 |  |
| 6.1.4 | Đã chi | 65.670.000 |  |
| 6.1.5 | Dư |  |  |
| **1** | **Ngân sách nhà nước** |  |  |
| **1.1** | **Ngân sách chi thường xuyên** | **6.945.725.000** |  |
|  | Số dư kinh phí năm trước chuyển sang |  |  |
|  | - Dự toán được giao trong năm | 6.945.725.000 |  |
|  | Trong đó: + Dự toán giao đầu năm | 6.945.725.000 |  |
|  | + Dự toán bổ sung trong năm |  |  |
|  | + Kinh phí giảm trong năm |  |  |
|  | - Kinh phí thực nhận trong năm | 6.945.725.000 |  |
|  | - Kinh phí quyết toán | 6.945.725.000 |  |
|  | - Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng vào quyết toán, bao gồm: |  |  |
|  | + Kinh phí đã nhận |  |  |
|  | + Dự toán còn dư ở Kho bạc |  |  |
| **1.2** | **Ngân sách chi không thường xuyên** | **1.120.000.000** |  |
|  | Số dư kinh phí năm trước chuyển sang |  |  |
|  | Dự toán được giao trong năm |  |  |
|  | Trong đó: + Dự toán giao đầu năm | 651.314.000 |  |
|  | + Dự toán bổ sung trong năm | 667.336.000 |  |
|  | + Kinh phí giảm trong năm |  |  |
|  | - Kinh phí thực nhận trong năm | 1.318.650.000 |  |
|  | - Kinh phí quyết toán | 1.318.650.000 |  |
|  | - Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng vào quyết toán, bao gồm: |  |  |
|  | + Kinh phí đã nhận |  |  |
|  | + Dự toán còn dư ở Kho bạc |  |  |
| **2** | **Tình hình thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính** |  |  |
|  | Tổng số kinh phí phải nộp ngân sách |  |  |
|  | Tổng số kinh phí đã nộp ngân sách |  |  |
|  | Tổng số kinh phí còn phải nộp |  |  |
| **C** | **NỘI DUNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG***(Nếu có: Chi tiết từng nguồn)* |  |  |
| 1 | Học phí |  |  |
|  | Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm |  |  |
|  | Trong đó: - Trích lập các quỹ |  |  |
|  | + Quỹ “…” |  |  |
|  | + Quỹ…  |  |  |
|  | + Quỹ  |  |  |
|  | - Kinh phí cải cách tiền lương |  |  |
| **2** | Học thêm |  |  |
|  | Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm |  |  |
|  | Trong đó: - Trích lập các quỹ |  |  |
|  | + Quỹ “…” |  |  |
|  | + Quỹ…  |  |  |
|  | + Quỹ…  |  |  |
|  | - Kinh phí cải cách tiền lương |  |  |
| 3 | ….. |  |  |
|  | Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm |  |  |
|  | Trong đó: - Trích lập các quỹ |  |  |
|  | + Quỹ “…” |  |  |
|  | + Quỹ … |  |  |
|  | + Quỹ … |  |  |
|  | - Kinh phí cải cách tiền lương |  |  |
|  |  |  |  |
| D | MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG |  |  |
| **1** | **Mức thu nhập của CBQL** |  |  |
|  | Mức cao nhất (đ/người/năm) | 12.500 |  |
|  | Mức bình quân (đ/người/năm) |  |  |
|  | Mức thấp nhất (đ/người/năm) |  |  |
| **2** | **Mức thu nhập của giáo viên** |  |  |
|  | Mức cao nhất (đ/người/năm) |  |  |
|  | Mức bình quân (đ/người/năm) |  |  |
|  | Mức thấp nhất (đ/người/năm) |  |  |
| E | MỨC CHI CHO HỌC SINH |  |  |
| 1 | Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học) |  |  |
| 2 | Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP***(Ký, ghi rõ họ tên)**Nguyễn Ngọc Anh* | *Lê Chân, ngày, 15 tháng 01 năm 2023***HIỆU TRƯỞNG***(Ký tên và đóng dấu)* |

1. *Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước.* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ghi: 6 tháng đầu năm hoặc cả năm* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước* [↑](#footnote-ref-6)