|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN VĨNH BẢO  **TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2023-2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Chia theo khối lớp** | | | |
| **Lớp 6** | **Lớp 7** | **Lớp 8** | **Lớp 9** |
| **I** | Điều kiện tuyển sinh | Xéttuyểntheoquyđịnh | Học bạ lớp 6 được lên lớp 7 | Học bạ lớp 7 được lên lớp 8 | Học bạ lớp 8 được lên lớp 9 |
| **II** | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Chương trình GDPT 2018 theo CV 5512 BGDĐT | Chương trình GDPT 2018 theo CV 5512 BGDĐT | Chương trình GDPT theo công văn 4612/BGDĐTBGDĐT | Chương trình GDPT theo công văn 4612/BGDĐT BGDĐT |
| **III** | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. | Họp cha mẹ học sinh toàn trường 3 lần/năm, phối hợp chặt chẽ giữa GVCN, GVBM với cha mẹ học sinh hàng tuần, hàng tháng để cùng giáo dục học sinh. | Họp cha mẹ học sinh toàn trường 3 lần/năm, phối hợp chặt chẽ giữa GVCN, GVBM với cha mẹ học sinh hàng tuần, hàng tháng để cùng giáo dục học sinh. | Họp cha mẹ học sinh toàn trường 3 lần/năm, phối hợp chặt chẽ giữa GVCN, GVBM với cha mẹ học sinh hàng tuần, hàng tháng để cùng giáo dục học sinh. | Họp cha mẹ học sinh toàn trường 3 lần/năm, phối hợp chặt chẽ giữa GVCN, GVBM với cha mẹ học sinh hàng tuần, hàng tháng để cùng giáo dục học sinh. |
| Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh. | Chăm chỉ; tích cực, tự giác; nghiêm túc | Chăm chỉ; tích cực, tự giác; nghiêm túc | Chăm chỉ; tích cực, tự giác; nghiêm túc | Chăm chỉ; tích cực, tự giác; nghiêm túc |
| **IV** | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học....) | Đầy đủ theo chuẩn | Đầy đủ theo chuẩn | Đầy đủ theo chuẩn | Đầy đủ theo chuẩn |
| **V** | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Hoạt động đoànthanh niên học sinh, sinh hoạt Đội; phong trào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, tham quan ngoại khóa... | Hoạt động đoàn thanh niên học sinh, sinh hoạt Đội; phong trào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, tham quan ngoại khóa... | Hoạt động đoàn thanh niên học sinh, sinh hoạt Đội; phong trào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, tham quan ngoại khóa... | Hoạt động đoàn thanh niên học sinh, sinh hoạt Đội; phong trào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, tham quan ngoại khóa... |
| **VI** | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | Đạt chuẩn theo quy định | Đạt chuẩn theo quy định | Đạt chuẩn theo quy định | Đạt chuẩn theo quy định |
| **VII** | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Hạnh kiểm Tốt+Khá trên 90%, học tập Khá +Giỏi trên 70%, học sinh CĐ: dưới 2% | Hạnh kiểm Tốt+Khá trên 90%, học tập Khá +Giỏi trên 70%, học sinh CĐ: dưới 2% | Hạnh kiểm Tốt+Khá trên 90%, học tập Khá +Giỏi trên 80%, học sinh yếu: dưới 2% | Hạnh kiểm Tốt+Khá trên 90%, học tập Khá +Giỏi trên 80%, học sinh yếu: dưới 2% |
| **VIII** | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Lên lớp thẳng trên 90% | Lên lớp thẳng trên 90% | Lên lớp thẳng trên 90% | Tốt nghiệp trên 90% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Giang Biên, ngày tháng 6 năm2022*  **HIỆU TRƯỞNG**  **Vũ Thị Thênh** |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN VĨNH BẢO  **TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 2023-2024**

| **STT** | **Nội dung** | **Số lượng** | **Bình quân** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Tổng số phònghọc** | 1 | Số m2/học sinh |
| **II** | **Loại phòng học** |  | - |
| 1 | Phòng học kiên cố | 12 | - |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | - |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 5 | - |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 11/12 | - |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 43.7 | - |
| **III** | **Số điểm trường** |  | - |
| **IV** | **Tổng số diện tích đất (m2)** | 4732 |  |
| **V** | **Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)** |  |  |
| **VI** | **Tổng diện tích các phòng** |  |  |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) |  |  |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) |  |  |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) |  |  |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |  |  |
| 5 | *Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)* |  |  |
| **VII** | **Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu**  (Đơn vị tính: bộ) |  | Số bộ/lớp |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định |  |  |
| 1.1 | Khối lớp … |  |  |
| 1.2 | Khối lớp … |  |  |
| 1.3 | Khối lớp … |  |  |
| 1.4 | Khối lớp … |  |  |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định |  |  |
| 2.1 | Khối lớp … |  |  |
| 2.2 | Khối lớp … |  |  |
| 2.3 | Khối lớp … |  |  |
| 2.4 | Khối lớp … |  |  |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) |  |  |
| 4 | … |  |  |
| **VIII** | **Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập**  (Đơn vị tính: bộ) |  | Số học sinh/bộ |
| **IX** | **Tổng số thiết bị dùng chung khác** |  | Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi |  |  |
| 2 | Cát xét |  |  |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa |  |  |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể |  |  |
| 5 | Thiết bị khác... |  |  |
| **6** | **…..** |  |  |
| **IX** | **Tổng số thiết bị đang sử dụng** |  | **Số thiết bị/lớp** |
| 1 | Ti vi |  |  |
| 2 | Cát xét |  |  |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa |  |  |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể |  |  |
| 5 | Thiết bị khác... |  |  |
| .. | …………… |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XIV** | **Nhà vệ sinh** | **Giáoviênnam** | | **Giáoviênnữ** | | **Họcsinhnam** | | **Họcsinhnữ** | |
| Tổngsố | Diệntích | Tổngsố | Diệntích | Tổngsố | Diệntích | Tổngsố | Diệntích |
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh\* |  |  |  |  |

*(\*Theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốcgiavềnhàtiêu - điềukiệnbảođảmhợpvệsinh).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nội dung** | **Có** | **Không** |
| **XV** | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |  |
| **XVI** | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |  |
| **XVII** | Kết nối internet | x |  |
| **XVIII** | Trang thông tin điện tử (website) của trường |  | x |
| **XIX** | Tường rào xây | x |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *GiangBiên, ngày …tháng 9 năm 2022*  **HIỆU TRƯỞNG**  **VũThịThênh** |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN VĨNH BẢO  **TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

*Giang Biên, ngày …tháng 6 năm 2023*

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên**

**Năm học 2023-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Tổng**  **số** | **Trình độ đào tạo** | | | | | | **Hạngchứcdanhnghềnghiệp** | | | | | **Chuẩn nghề nghiệp** | | | |
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng I | Hạng II | Hạng III | Hạng IV | Tốt | | Khá | Đạt | Chưa  đạt |
| **Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên** | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 | | 0 | 0 | 0 |
| **I** | **Giáoviên**  Trongđósốgiáoviêndạymôn: | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| 1 | Toán | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |  |  |  |
| 2 | Lý | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 3 | Hóa | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |  |  |  |
| 4 | Sinh | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |  |  |  |
| 5 | Côngnghệ | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |  |  |  |
| 6 | Tin học | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |  |  |  |
| 7 | Thểdục | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |  |  |  |
| 8 | Ngữvăn | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |  |  |  |
| 9 | Tiếng Anh | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |  |  |  |
| 10 | Lịchsử | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |  |  |  |
| 11 | Địalý | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |  |  |  |
| 12 | Âmnhạc | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 13 | Mĩthuật | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |  |  |  |
| 14 | GDCD | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 15 | KHTN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 16 | HĐTNHN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 17 | GVTPT | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |  |  |  |
| **II** | **Cánbộquảnlý** | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | |  |  |  |
| 1 | Hiệutrưởng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | |  |  |  |
| 2 | Phóhiệutrưởng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | |  |  |  |
| **III** | **Nhânviên** | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Nhânviênvănthư | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | Nhânviênkếtoán | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | |  |  |  |
| 3 | Thủquỹ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 4 | Nhânviên y tế | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 5 | Nhân viên thư viện | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 6 | Nhânviên thiết bị TN | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 7 | Nhânviênhỗtrợgiáodụcngười  khuyếttật | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 8 | Nhânviêncôngnghệthông tin | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 9 | Bảovệ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HIỆU TRƯỞNG** |

**Vũ Thị Thênh**

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN VĨNH BẢO  **TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Số …/QĐ-TrH *GiangBiên, ngày … tháng10năm 2022*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách và các khoản thu**

**Năm học 2022-2023**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN**

*CăncứNghịđịnhsố 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016củaChínhphủquyđịnh chi tiếtthihànhmộtsốđiềucủaLuậtNgânsáchnhànước;*

*CăncứThôngtưsố 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 củaBộTàiChínhhướngdẫnthựchiệncôngkhaingânsáchđốivớiđơnvịdựtoánngânsách, cáctổchứcđượcngânsáchnhànướchỗtrợ;*

*CăncứThôngtưsố 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 củaBộTàichínhsửađổimộtsốđiềucủaThôngtưsố 61/2017/TT-BTC ngày15/6/2017;*

*CăncứCôngvănsố 551/SGDĐT ngày 17/3/2022 củaSởGiáodụcvàĐàotạovềviệcHướngdẫnthựchiệncôngkhaiđốivớicơsởgiáodục;*

*CăncứCôngvănsố 165/PGDĐT ngày 29/3/2022 củaPhòngGiáodụcvàĐàotạovềviệcHướngdẫnthựchiệncôngkhaiđốivớicơsởgiáodục;*

*ThựchiệnCôngvănsố 184/GDĐT ngày 08/4/2022 củaPhòngGiáodụcvàĐàotạovềviệcHướngdẫnthựchiệnCôngvăn 551/SGDĐT vàCôngvăn 165/PGD ĐT vềviệcthựchiệncôngkhaitrongcơsởgiáodục;*

*Theo đề nghị của ông Kế toán Trường THCS Giang Biên;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**Công bố công khai số liệu dự toánngân sách và các khoản thu năm học 2022 -2023 của Trường THCS Giang Biên (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

**Điều 2**.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) phụ trách kế toáncác cá nhân và bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Nhưđiều 3;  - Kếtoán;  - CBGVNV;   * Lưu: HSNT.. | **HIỆU TRƯỞNG** |

**VũThịThênh**

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN VĨNH BẢO  **TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

*GiangBiên, ngày … tháng10 năm 2022*

**DỰ TOÁN THU - CHI NĂM HỌC 2022-2023**

(*KèmtheoQuyếtđịnhsố ……../QĐ - ngày…../ 10/2022 củaHiệutrưởngTrường THCS GiangBiên)*

| **TT** | **Nội dung** | **Dựtoán** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **A** | **TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ** |  |
| **I** | **Sốthuphí, lệphí** |  |
| **1** | **Họcphí (nếucó)** |  |
| 1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |
| 1.2 | Mứcthu …. |  |
| 1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |
| 1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |
| 1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng([[1]](#footnote-2)) |  |
| 1.6 | Số chi trongnăm |  |
|  | Trongđó: - Bổ sung chi lương |  |
|  | - Chi tăngcườngcơsởvậtchất |  |
|  | - Chi nghiệpvụchuyênmôn |  |
|  | - Chi khác |  |
| 1.7 | Sốdưcuốinăm |  |
| 1.8 | Dựkiếnmứcthu (2 nămhọctiếptheođốivới GDMN; cảcấphọcđốivới GDPT và CSGD chuyênbiệt; cảkhóahọcđốivới GDTX) |  |
| **2** | **Dạythêmhọcthêm, họcnghề (nếucó)**  *(Mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* |  |
| **2.1** | **……………………………………………** |  |
| 2.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |
| 2.1.2 | Mứcthu….. |  |
| 2.1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |
| 2.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |
| 2.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(1) |  |
| 2.1.6 | Số chi trongnăm |  |
|  | Trongđó: - Chi giáoviêngiảngdạyvàgiáoviênphụ  tráchlớphọc |  |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất |  |
|  | - Chi côngtácquảnlý, chỉđạo |  |
|  | - Chi phúclợi |  |
|  | - Chi khác:………… |  |
| 2.1.7 | Sốdưcuốinăm |  |
|  | …………………………………………… |  |
| **3** | **Tàitrợ, hỗtrợ (nếucó: chi tiếttheotừngcôngtrình, dựán)** |  |
| **3.1** | **……………………………………………** |  |
| 3.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |
| 3.1.2 | Tổngsốthutrongnăm |  |
| 3.1.3 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |
| 3.1.4 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(1) |  |
| 3.1.5 | Số chi trongnăm |  |
|  | Trongđó: - …………………. |  |
|  | - ………………….. |  |
|  | - ……………………. |  |
| 3.1.6 | Sốdưcuốinăm |  |
|  | …………………………………………… |  |
| **4** | **Dịchvụ: Trônggiữxe, căng tin, bántrú….** *(Nếucó: Liệtkêcácdịchvụthựchiệntạiđơnvị, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* |  |
| **4.1.** | **……………………………………………** |  |
| 4.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |
| 4.1.2 | Mứcthu …. |  |
| 4.1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |
| 4.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |
| 4.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(1) |  |
| 4.1.6 | Số chi trongnăm |  |
|  | Trongđó: - Chi chongườithamgia |  |
|  | - Chi thựchiệnnghĩavụvớinhànước |  |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất |  |
|  | - Chi phúclợi |  |
|  | - Chi khác:………….. |  |
| 4.1.7 | Sốdưcuốinăm |  |
|  | …………………………………………… |  |
| **5** | **Liênkếtgiáodục: Kỹnăngsống, Tiếng Anh tăngcường, Tiếng Anhcóyếutốngườinướcngoài, Tin học…***(Nếucó: Liệtkêcácnội dung liênkếtgiáodụcđượcthựchiệntạiđơnvị, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây* |  |
| **5.1** | **……………………………………………** |  |
| 5.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |
| 5.1.2 | Mứcthu …. |  |
| 5.1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |
| 5.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |
| 5.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(1) |  |
| 5.1.6 | Số chi trongnăm |  |
|  | Trongđó: - Chi theohợpđồnghoặcchongườidạy…. |  |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất |  |
|  | - Chi côngtácquảnlý, chỉđạo….. |  |
|  | - Chi phúclợi |  |
|  | - Chi khác:………….. |  |
| 5.1.7 | Sốdưcuốinăm |  |
|  | …………………………………………… |  |
| **6** | **Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồngphục, sáchvở, ..…..** *(Nếucó: Liệtkêcácnội dung đượcthựchiệntạiđơnvịtheosốliệuthựctế, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* |  |
| **6.1** | **……………………………………………** |  |
| 6.1.1 | Sốhọcsinh |  |
| 6.1.2 | Mứcthu …… |  |
| 6.1.3 | Tổngthu |  |
| 6.1.4 | Đã chi |  |
| 6.1.5 | Dư |  |
|  |  |  |
| **II** | **Chi từnguồnthuphíđượcđểlại** |  |
| **1** | **Chi sựnghiệp …….** |  |
| 1.1 | Kinhphínhiệmvụthườngxuyên |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |
|  | Chi nghiệpvụchuyênmôn |  |
|  | Chi thamquanhọctập |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |
|  | Chi khác |  |
| 1.2 | Kinhphínhiệmvụkhôngthườngxuyên |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |
|  | Chi nghiệpvụchuyênmôn |  |
|  | Chi thamquanhọctập |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |
|  | Chi khác |  |
| **2** | **Chi quảnlýhànhchính** |  |
| 2.1 | Kinhphíthựchiệnchếđộtựchủ |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |
|  | Chi nghiệpvụchuyênmôn |  |
|  | Chi thamquanhọctập |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |
|  | Chi khác |  |
| 2.2 | Kinhphíkhôngthựchiệnchếđộtựchủ |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |
|  | Chi nghiệpvụchuyênmôn |  |
|  | Chi thamquanhọctập |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |
|  | Chi khác |  |
| **III** | **Sốphí, lệphínộpngânsáchnhànước** |  |
| 1 | Họcphí |  |
| 2 | Họcnghề |  |
| 3 | HọcTiếnganh |  |
| 4 | Họckỹnăngsống |  |
| 5 | Trônggiữxeđạp |  |
| 6 | ……………………… |  |
|  |  |  |
| **B** | **DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC** |  |
| **I** | **Nguồnngânsáchtrongnước** |  |
| **1** | **Chi quảnlýhànhchính** |  |
| 1.1 | Kinhphíthựchiệnchếđộtựchủ |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |
|  | Chi nghiệpvụchuyênmôn |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |
|  | Chi khác |  |
| 1.2 | Kinhphíkhôngthựchiệnchếđộtựchủ |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |
|  | Chi nghiệpvụchuyênmôn |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |
|  | Chi khác |  |
| **2** | **Chi sựnghiệpgiáodục, đàotạovàdạynghề** |  |
| 2.1 | Kinhphínhiệmvụthườngxuyên |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |
|  | Chi khác |  |
| 2.2 | Kinhphínhiệmvụkhôngthườngxuyên |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |
|  | Chi nghiệpvụchuyênmôn |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |
|  | Chi khác |  |
| **II** | **Nguồnviệntrợ** |  |
| **1** | **Chi sựnghiệpgiáodục, đàotạovàdạynghề** |  |
| 1.1 | Dựán A |  |
| 1.2 | Dựán B |  |
| **III** | **Nguồnvaynợnướcngoài** |  |
| **1** | **Chi sựnghiệpgiáodục, đàotạovàdạynghề** |  |
| 1.1 | Dựán A |  |
| 1.2 | Dựán B |  |
|  | ………………… |  |
| **C** | **MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG** |  |
| 1 | Mứcthunhậpcủa CBQL |  |
|  | Mứccaonhất (đ/người/năm) |  |
|  | Mứcbìnhquân (đ/người/năm) |  |
|  | Mứcthấpnhất (đ/người/năm) |  |
| 2 | Mứcthunhậpcủagiáoviên |  |
|  | Mứccaonhất (đ/người/năm) |  |
|  | Mứcbìnhquân (đ/người/năm) |  |
|  | Mứcthấpnhất (đ/người/năm) |  |
| **D** | **MỨC CHI CHO HỌC SINH** |  |
| **1** | Mức chi thườngxuyên/họcsinh (đ/hs/nămhọc) |  |
| **2** | Mức chi đầutưxâydựng, sửachữa, muasắmthiếtbị (đ/hs/nămhọc) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| NGƯỜI LẬP  (Ký, ghihọtên) | ………..., ngày …..tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị *(Ký tên và đóng dấu)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp  Tên cơ sở giáo dục | **Biểu mẫu 6.3** |

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

(KèmtheoQuyếtđịnhsố ……../QĐ - ngày…../..…/…. của ……….)

Đơnvịtính: Triệuđồng

| TT | Nội dung | Dựtoánnăm | Ướcthựchiện…..(1) | Ướcthựchiện/dựtoánnăm (tỷlệ %) | Ướcthựchiện ……(1) nay so vớicùngkỳnămtrước (tỷlệ %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A** | **TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ** |  |  |  |  |
| **I** | **Sốthuphí, lệphí** |  |  |  |  |
| **1** | **Họcphí (nếucó)** |  |  |  |  |
| 1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |  |  |  |
| 1.2 | Mứcthu …. |  |  |  |  |
| 1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |  |  |  |
| 1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |  |  |  |
| 1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng([[3]](#footnote-4)) |  |  |  |  |
| 1.6 | Số chi trongnăm |  |  |  |  |
|  | Trongđó: - Bổ sung chi lương |  |  |  |  |
|  | - Chi tăngcườngcơsởvậtchất |  |  |  |  |
|  | - Chi nghiệpvụchuyênmôn |  |  |  |  |
|  | - Chi khác |  |  |  |  |
| 1.7 | Sốdưcuốinăm |  |  |  |  |
| 1.8 | Dựkiếnmứcthu (2 nămhọctiếptheođốivới GDMN; cảcấphọcđốivới GDPT và CSGD chuyênbiệt; cảkhóahọcđốivới GDTX) |  |  |  |  |
| **2** | **Dạythêmhọcthêm, họcnghề (nếucó)**  *(Mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* |  |  |  |  |
| **2.1** | **……………………………………………** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Mứcthu….. |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(3) |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Số chi trongnăm |  |  |  |  |
|  | Trongđó: - Chi giáoviêngiảngdạyvàgiáoviênphụtráchlớphọc |  |  |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất |  |  |  |  |
|  | - Chi côngtácquảnlý, chỉđạo |  |  |  |  |
|  | - Chi phúclợi |  |  |  |  |
|  | - Chi khác:………… |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Sốdưcuốinăm |  |  |  |  |
|  | …………………………………………… |  |  |  |  |
| **3** | **Tàitrợ, hỗtrợ (nếucó: chi tiếttheotừngcôngtrình, dựán)** |  |  |  |  |
| **3.1** | **……………………………………………** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Tổngsốthutrongnăm |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng (3) |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Số chi trongnăm |  |  |  |  |
|  | Trongđó: - …………………. |  |  |  |  |
|  | - ………………….. |  |  |  |  |
|  | - ……………………. |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Sốdưcuốinăm |  |  |  |  |
|  | …………………………………………… |  |  |  |  |
| **4** | **Dịchvụ: Trônggiữxe, căng tin, bántrú….** *(Nếucó: Liệtkêcácdịchvụthựchiệntạiđơnvị, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* |  |  |  |  |
| **4.1.** | **……………………………………………** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Mứcthu …. |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(3) |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Số chi trongnăm |  |  |  |  |
|  | Trongđó: - Chi chongườithamgia |  |  |  |  |
|  | - Chi thựchiệnnghĩavụvớinhànước |  |  |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất |  |  |  |  |
|  | - Chi phúclợi |  |  |  |  |
|  | - Chi khác:………….. |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Sốdưcuốinăm |  |  |  |  |
|  | …………………………………………… |  |  |  |  |
| **5** | **Liênkếtgiáodục: Kỹnăngsống, Tiếng Anh tăngcường, Tiếng Anhcóyếutốngườinướcngoài, Tin học…***(Nếucó: Liệtkêcácnội dung liênkếtgiáodụcđượcthựchiệntạiđơnvị, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây* |  |  |  |  |
| **5.1** | **……………………………………………** |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Mứcthu …. |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(3) |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Số chi trongnăm |  |  |  |  |
|  | Trongđó: - Chi theohợpđồnghoặcchongườidạy…. |  |  |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất |  |  |  |  |
|  | - Chi côngtácquảnlý, chỉđạo….. |  |  |  |  |
|  | - Chi phúclợi |  |  |  |  |
|  | - Chi khác:………….. |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Sốdưcuốinăm |  |  |  |  |
|  | …………………………………………… |  |  |  |  |
| **6** | **Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồngphục, sáchvở, …..** (Nếucó: *Liệtkêcácnội dung đượcthựchiệntạiđơnvịtheosốliệuthựctế, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* |  |  |  |  |
| **6.1** | **……………………………………………** |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Sốhọcsinh |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Mứcthu …… |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Tổngthu |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Đã chi |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Dư |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Chi từnguồnthuphíđượcđểlại** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi sựnghiệp …….** |  |  |  |  |
| 1.1 | Kinhphínhiệmvụthườngxuyên |  |  |  |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |  |  |  |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn |  |  |  |  |
|  | Chi thamquanhọctập |  |  |  |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác |  |  |  |  |
| 1.2 | Kinhphínhiệmvụkhôngthườngxuyên |  |  |  |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |  |  |  |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn |  |  |  |  |
|  | Chi thamquanhọctập |  |  |  |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác |  |  |  |  |
| **2** | **Chi quảnlýhànhchính** |  |  |  |  |
| 2.1 | Kinhphíthựchiệnchếđộtựchủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |  |  |  |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn |  |  |  |  |
|  | Chi thamquanhọctập |  |  |  |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác |  |  |  |  |
| 2.2 | Kinhphíkhôngthựchiệnchếđộtựchủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |  |  |  |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn |  |  |  |  |
|  | Chi thamquanhọctập |  |  |  |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác |  |  |  |  |
| **III** | **Sốphí, lệphínộpngânsáchnhànước** |  |  |  |  |
| 1 | Họcphí |  |  |  |  |
| 2 | Họcnghề |  |  |  |  |
| 3 | HọcTiếnganh |  |  |  |  |
| 4 | Họckỹnăngsống |  |  |  |  |
| 5 | Trônggiữxe |  |  |  |  |
| 6 | ……………………… |  |  |  |  |
|  | …………………….. |  |  |  |  |
| **B** | **DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC** |  |  |  |  |
| **I** | **Nguồnngânsáchtrongnước** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi quảnlýhànhchính** |  |  |  |  |
| 1.1 | Kinhphíthựchiệnchếđộtựchủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |  |  |  |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn |  |  |  |  |
|  | Chi thamquanhọctập |  |  |  |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác |  |  |  |  |
| 1.2 | Kinhphíkhôngthựchiệnchếđộtựchủ |  |  |  |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |  |  |  |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn |  |  |  |  |
|  | Chi thamquanhọctập |  |  |  |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác |  |  |  |  |
| **2** | **Chi sựnghiệpgiáodục, đàotạovàdạynghề** |  |  |  |  |
| 2.1 | Kinhphínhiệmvụthườngxuyên |  |  |  |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |  |  |  |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn |  |  |  |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác |  |  |  |  |
| 2.2 | Kinhphínhiệmvụkhôngthườngxuyên |  |  |  |  |
|  | Chi thanhtoáncánhân |  |  |  |  |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn |  |  |  |  |
|  | Chi muasắmsửachữa |  |  |  |  |
|  | Chi khác |  |  |  |  |
| **II** | **Nguồnviệntrợ** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi sựnghiệpgiáodục, đàotạovàdạynghề** |  |  |  |  |
| 1.1 | Dựán A |  |  |  |  |
| 1.2 | Dựán B |  |  |  |  |
| **III** | **Nguồnvaynợnướcngoài** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi sựnghiệpgiáodục, đàotạovàdạynghề** |  |  |  |  |
| 1.1 | Dựán A |  |  |  |  |
| 1.2 | Dựán B |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| NGƯỜI LẬP  (Ký, ghihọtên) | ………..., ngày …..tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị *(Ký tên và đóng dấu)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**QUYẾT TOÁN THU – CHI NĂM …..**

(KèmtheoQuyếtđịnhsố ……../QĐ - ngày…../..…/…. của ……….)

Đơnvịtính: Triệuđồng

| TT | Nội dung | | Tổngsốliệubáocáoquyếttoán | Tổngsốliệuquyếttoánđượcduyệt | Chênhlệch | Sốquyếttoánđượcduyệt chi tiếttừngđơnvịtrựcthuộc (nếucó) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5=4-3** | **6** | |
| **A** | **QUYẾT TOÁN THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ** | |  |  |  |  | |
| **I** | **Sốthuphí, lệphí** | |  |  |  |  | |
| **1** | **Họcphí (nếucó)** | |  |  |  |  | |
| 1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang | |  |  |  |  | |
| 1.2 | Mứcthu …. | |  |  |  |  | |
| 1.3 | Tổngsốthutrongnăm | |  |  |  |  | |
| 1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm | |  |  |  |  | |
| 1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng([[4]](#footnote-5)) | |  |  |  |  | |
| 1.6 | Số chi trongnăm | |  |  |  |  | |
|  | Trongđó: - Bổ sung chi lương | |  |  |  |  | |
|  | - Chi tăngcườngcơsởvậtchất | |  |  |  |  | |
|  | - Chi nghiệpvụchuyênmôn | |  |  |  |  | |
|  | - Chi khác | |  |  |  |  | |
| 1.7 | Sốdưcuốinăm | |  |  |  |  | |
| 1.8 | Dựkiếnmứcthu (2 nămhọctiếptheođốivới GDMN; cảcấphọcđốivới GDPT và CSGD chuyênbiệt; cảkhóahọcđốivới GDTX) | |  |  |  |  | |
| **2** | **Dạythêmhọcthêm, họcnghề (nếucó)**  *(Mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* | |  |  |  |  | |
| **2.1** | **……………………………………………** | |  |  |  |  | |
| 2.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang | |  |  |  |  | |
| 2.1.2 | Mứcthu….. | |  |  |  |  | |
| 2.1.3 | Tổngsốthutrongnăm | |  |  |  |  | |
| 2.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm | |  |  |  |  | |
| 2.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(4) | |  |  |  |  | |
| 2.1.6 | Số chi trongnăm | |  |  |  |  | |
|  | Trongđó: - Chi giáoviêngiảngdạyvàgiáoviênphụ  tráchlớphọc | |  |  |  |  | |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất | |  |  |  |  | |
|  | - Chi côngtácquảnlý, chỉđạo | |  |  |  |  | |
|  | - Chi phúclợi | |  |  |  |  | |
|  | - Chi khác:………… | |  |  |  |  | |
| 2.1.7 | Sốdưcuốinăm | |  |  |  |  | |
|  | …………………………………………… | |  |  |  |  | |
| **3** | **Tàitrợ, hỗtrợ (nếucó: chi tiếttheotừngcôngtrình, dựán)** | |  |  |  |  | |
| **3.1** | **……………………………………………** | |  |  |  |  | |
| 3.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang | |  |  |  |  | |
| 3.1.2 | Tổngsốthutrongnăm | |  |  |  |  | |
| 3.1.3 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm | |  |  |  |  | |
| 3.1.4 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(4) | |  |  |  |  | |
| 3.1.5 | Số chi trongnăm | |  |  |  |  | |
|  | Trongđó: - …………………. | |  |  |  |  | |
|  | - ………………….. | |  |  |  |  | |
|  | - ……………………. | |  |  |  |  | |
| 3.1.6 | Sốdưcuốinăm | |  |  |  |  | |
|  | …………………………………………… | |  |  |  |  | |
| **4** | **Dịchvụ: Trônggiữxe, căng tin, bántrú….** *(Nếucó: Liệtkêcácdịchvụthựchiệntạiđơnvị, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* | |  |  |  |  | |
| **4.1.** | **……………………………………………** | |  |  |  |  | |
| 4.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang | |  |  |  |  | |
| 4.1.2 | Mứcthu …. | |  |  |  |  | |
| 4.1.3 | Tổngsốthutrongnăm | |  |  |  |  | |
| 4.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm | |  |  |  |  | |
| 4.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(4) | |  |  |  |  | |
| 4.1.6 | Số chi trongnăm | |  |  |  |  | |
|  | Trongđó: - Chi chongườithamgia | |  |  |  |  | |
|  | - Chi thựchiệnnghĩavụvớinhànước | |  |  |  |  | |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất | |  |  |  |  | |
|  | - Chi phúclợi | |  |  |  |  | |
|  | - Chi khác:………….. | |  |  |  |  | |
| 4.1.7 | Sốdưcuốinăm | |  |  |  |  | |
|  | …………………………………………… | |  |  |  |  | |
| **5** | **Liênkếtgiáodục: Kỹnăngsống, Tiếng Anh tăngcường, Tiếng Anhcóyếutốngườinướcngoài, Tin học…***(Nếucó: Liệtkêcácnội dung liênkếtgiáodụcđượcthựchiệntạiđơnvị, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây* | |  |  |  |  | |
| **5.1** | **……………………………………………** | |  |  |  |  | |
| 5.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang | |  |  |  |  | |
| 5.1.2 | Mứcthu …. | |  |  |  |  | |
| 5.1.3 | Tổngsốthutrongnăm | |  |  |  |  | |
| 5.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm | |  |  |  |  | |
| 5.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(4) | |  |  |  |  | |
| 5.1.6 | Số chi trongnăm | |  |  |  |  | |
|  | Trongđó: - Chi theohợpđồnghoặcchongườidạy…. | |  |  |  |  | |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất | |  |  |  |  | |
|  | - Chi côngtácquảnlý, chỉđạo….. | |  |  |  |  | |
|  | - Chi phúclợi | |  |  |  |  | |
|  | - Chi khác:………….. | |  |  |  |  | |
| 5.1.7 | Sốdưcuốinăm | |  |  |  |  | |
|  | …………………………………………… | |  |  |  |  | |
| **6** | **Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồngphục, sáchvở, …..***(Nếucó: Liệtkêcácnội dung đượcthựchiệntạiđơnvịtheosốliệuthựctế, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* | |  |  |  |  | |
| **6.1** | **……………………………………………** | |  |  |  |  | |
| 6.1.1 | Sốhọcsinh | |  |  |  |  | |
| 6.1.2 | Mứcthu …… | |  |  |  |  | |
| 6.1.3 | Tổngthu | |  |  |  |  | |
| 6.1.4 | Đã chi | |  |  |  |  | |
| 6.1.5 | Dư | |  |  |  |  | |
| **II** | **Chi từnguồnthuphíđượcđểlại** | |  |  |  |  | |
| **1** | **Chi sựnghiệp …….** | |  |  |  |  | |
| 1.1 | Kinhphínhiệmvụthườngxuyên | |  |  |  |  | |
|  | Chi thanhtoáncánhân | |  |  |  |  | |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn | |  |  |  |  | |
|  | Chi thamquanhọctập | |  |  |  |  | |
|  | Chi muasắmsửachữa | |  |  |  |  | |
|  | Chi khác | |  |  |  |  | |
| 1.2 | Kinhphínhiệmvụkhôngthườngxuyên | |  |  |  |  | |
|  | Chi thanhtoáncánhân | |  |  |  |  | |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn | |  |  |  |  | |
|  | Chi thamquanhọctập | |  |  |  |  | |
|  | Chi muasắmsửachữa | |  |  |  |  | |
|  | Chi khác | |  |  |  |  | |
| **2** | **Chi quảnlýhànhchính** | |  |  |  |  | |
| 2.1 | Kinhphíthựchiệnchếđộtựchủ | |  |  |  |  | |
|  | Chi thanhtoáncánhân | |  |  |  |  | |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn | |  |  |  |  | |
|  | Chi thamquanhọctập | |  |  |  |  | |
|  | Chi muasắmsửachữa | |  |  |  |  | |
|  | Chi khác | |  |  |  |  | |
| 2.2 | Kinhphíkhôngthựchiệnchếđộtựchủ | |  |  |  |  | |
|  | Chi thanhtoáncánhân | |  |  |  |  | |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn | |  |  |  |  | |
|  | Chi thamquanhọctập | |  |  |  |  | |
|  | Chi muasắmsửachữa | |  |  |  |  | |
|  | Chi khác | |  |  |  |  | |
| **III** | **Sốphí, lệphínộpngânsáchnhànước** | |  |  |  |  | |
| 1 | Họcphí | |  |  |  |  | |
| 2 | Họcnghề | |  |  |  |  | |
| 3 | HọcTiếngAnh | |  |  |  |  | |
| 4 | HọcKỹnăngsống | |  |  |  |  | |
| 5 | Trônggiữxe | |  |  |  |  | |
| 6 | ……………………… | |  |  |  |  | |
|  | …………………….. | |  |  |  |  | |
| **B** | **QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC** | |  |  |  |  | |
| **I** | **Nguồnngânsáchtrongnước** | |  |  |  |  | |
| **1** | **Chi quảnlýhànhchính** | |  |  |  |  | |
| 1.1 | Kinhphíthựchiệnchếđộtựchủ | |  |  |  |  | |
|  | Chi thanhtoáncánhân | |  |  |  |  | |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn | |  |  |  |  | |
|  | Chi thamquanhọctập | |  |  |  |  | |
|  | Chi muasắmsửachữa | |  |  |  |  | |
|  | Chi khác | |  |  |  |  | |
| 1.2 | Kinhphíkhôngthựchiệnchếđộtựchủ | |  |  |  |  | |
|  | Chi thanhtoáncánhân | |  |  |  |  | |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn | |  |  |  |  | |
|  | Chi thamquanhọctập | |  |  |  |  | |
|  | Chi muasắmsửachữa | |  |  |  |  | |
|  | Chi khác | |  |  |  |  | |
| **2** | **Chi sựnghiệpgiáodục, đàotạovàdạynghề** | |  |  |  |  | |
| 2.1 | Kinhphínhiệmvụthườngxuyên | |  |  |  |  | |
|  | Chi thanhtoáncánhân | |  |  |  |  | |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn | |  |  |  |  | |
|  | Chi muasắmsửachữa | |  |  |  |  | |
|  | Chi khác | |  |  |  |  | |
| 2.2 | Kinhphínhiệmvụkhôngthườngxuyên | |  |  |  |  | |
|  | Chi thanhtoáncánhân | |  |  |  |  | |
|  | Chi Nghiệpvụchuyênmôn | |  |  |  |  | |
|  | Chi muasắmsửachữa | |  |  |  |  | |
|  | Chi khác | |  |  |  |  | |
| **II** | **Nguồnviệntrợ** | |  |  |  |  | |
| **1** | **Chi sựnghiệpgiáodục, đàotạovàdạynghề** | |  |  |  |  | |
| 1.1 | Dựán A | |  |  |  |  | |
| 1.2 | Dựán B | |  |  |  |  | |
|  | …….. | |  |  |  |  | |
| **III** | **Nguồnvaynợnướcngoài** | |  |  |  |  | |
| **1** | **Chi sựnghiệpgiáodục, đàotạovàdạynghề** | |  |  |  |  | |
| 1.1 | Dựán A | |  |  |  |  | |
| 1.2 | Dựán B | |  |  |  |  | |
|  | …….. | |  |  |  |  | |
| NGƯỜI LẬP  (Ký, ghihọtên) | | ………..., ngày …..tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị *(Ký tên và đóng dấu)* | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp  Tên cơ sở giáo dục | **Biểu mẫu 6.5** |

**THÔNG BÁO**

**Báocáoquyếttoánkinhphí, năm …………**

Đơnvịtính: Đồng

| **TT** | **Nội dung** | **Sốtiền** | **Tỷlệ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CÁC KHOẢN THU, CHI NGOÀI NGÂN SÁCH VÀ KHOẢN THU HỘ, CHI HỘ** |  |  |
| **I** | **Sốthuphí, lệphí** |  |  |
| **1** | **Họcphí (nếucó)** |  |  |
| 1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |  |
| 1.2 | Mứcthu …. |  |  |
| 1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |  |
| 1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |  |
| 1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng([[5]](#footnote-6)) |  |  |
| 1.6 | Số chi trongnăm |  |  |
|  | Trongđó: - Bổ sung chi lương |  |  |
|  | - Chi tăngcườngcơsởvậtchất |  |  |
|  | - Chi nghiệpvụchuyênmôn |  |  |
|  | - Chi khác |  |  |
| 1.7 | Sốdưcuốinăm |  |  |
| 1.8 | Dựkiếnmứcthu (2 nămhọctiếptheođốivới GDMN; cảcấphọcđốivới GDPT và CSGD chuyênbiệt; cảkhóahọcđốivới GDTX) |  |  |
| **2** | **Dạythêmhọcthêm, họcnghề (nếucó)**  *(Mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* |  |  |
| **2.1** | **……………………………………………** |  |  |
| 2.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |  |
| 2.1.2 | Mứcthu….. |  |  |
| 2.1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |  |
| 2.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |  |
| 2.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(5) |  |  |
| 2.1.6 | Số chi trongnăm |  |  |
|  | Trongđó: - Chi giáoviêngiảngdạyvàgiáoviênphụ  tráchlớphọc |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất |  |  |
|  | - Chi côngtácquảnlý, chỉđạo |  |  |
|  | - Chi phúclợi |  |  |
|  | - Chi khác:………… |  |  |
| 2.1.7 | Sốdưcuốinăm |  |  |
|  | …………………………………………… |  |  |
| **3** | **Tàitrợ, hỗtrợ (nếucó: chi tiếttheotừngcôngtrình, dựán)** |  |  |
| **3.1** | **……………………………………………** |  |  |
| 3.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |  |
| 3.1.2 | Tổngsốthutrongnăm |  |  |
| 3.1.3 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |  |
| 3.1.4 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(5) |  |  |
| 3.1.5 | Số chi trongnăm |  |  |
|  | Trongđó: - …………………. |  |  |
|  | - ………………….. |  |  |
|  | - ……………………. |  |  |
| 3.1.6 | Sốdưcuốinăm |  |  |
|  | …………………………………………… |  |  |
| **4** | **Dịchvụ: Trônggiữxe, căng tin, bántrú….** *(Nếucó: Liệtkêcácdịchvụthựchiệntạiđơnvị, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* |  |  |
| **4.1.** | **……………………………………………** |  |  |
| 4.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |  |
| 4.1.2 | Mứcthu …. |  |  |
| 4.1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |  |
| 4.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |  |
| 4.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(5) |  |  |
| 4.1.6 | Số chi trongnăm |  |  |
|  | Trongđó: - Chi chongườithamgia |  |  |
|  | - Chi thựchiệnnghĩavụvớinhànước |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất |  |  |
|  | - Chi phúclợi |  |  |
|  | - Chi khác:………….. |  |  |
| 4.1.7 | Sốdưcuốinăm |  |  |
|  | …………………………………………… |  |  |
| **5** | **Liênkếtgiáodục: Kỹnăngsống, Tiếng Anh tăngcường, Tiếng Anh cóyếutốngườinướcngoài, Tin học…***(Nếucó: Liệtkêcácnội dung liênkếtgiáodụcđượcthựchiệntạiđơnvị, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây* |  |  |
| **5.1** | **……………………………………………** |  |  |
| 5.1.1 | Sốdưnămtrướcchuyển sang |  |  |
| 5.1.2 | Mứcthu …. |  |  |
| 5.1.3 | Tổngsốthutrongnăm |  |  |
| 5.1.4 | Tổngkinhphíđượcsửdụngtrongnăm |  |  |
| 5.1.5 | Sốnộpvàokhobạcnhànước/ngânhàng(5) |  |  |
| 5.1.6 | Số chi trongnăm |  |  |
|  | Trongđó: - Chi theohợpđồnghoặcchongườidạy…. |  |  |
|  | - Chi khấu hao cơsởvậtchất |  |  |
|  | - Chi côngtácquảnlý, chỉđạo….. |  |  |
|  | - Chi phúclợi |  |  |
|  | - Chi khác:………….. |  |  |
| 5.1.7 | Sốdưcuốinăm |  |  |
|  | …………………………………………… |  |  |
| **6** | **Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồngphục, sáchvở, ....***(Nếucó: Liệtkêcácnội dung đượcthựchiệntạiđơnvịtheosốliệuthựctế, mỗinội dung thựchiệntheobảngkêdướiđây)* |  |  |
| **6.1** | **……………………………………………** |  |  |
| 6.1.1 | Sốhọcsinh |  |  |
| 6.1.2 | Mứcthu …… |  |  |
| 6.1.3 | Tổngthu |  |  |
| 6.1.4 | Đã chi |  |  |
| 6.1.5 | Dư |  |  |
| **II** | **QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH** |  |  |
| **1** | Ngânsáchnhànước |  |  |
| **1.1** | Ngânsách chi thườngxuyên |  |  |
|  | Sốdưkinhphínămtrướcchuyển sang |  |  |
|  | - Dựtoánđượcgiaotrongnăm |  |  |
|  | Trongđó: + Dựtoángiaođầunăm |  |  |
|  | + Dựtoánbổ sung trongnăm |  |  |
|  | + Kinhphígiảmtrongnăm |  |  |
|  | - Kinhphíthựcnhậntrongnăm |  |  |
|  | - Kinhphíquyếttoán |  |  |
|  | - Sốdưkinhphíđượcchuyển sang nămsausửdụngvàoquyếttoán, bao gồm: |  |  |
|  | + Kinhphíđãnhận |  |  |
|  | + Dựtoáncòndư ở Kho bạc |  |  |
| **1.2** | Ngânsách chi khôngthườngxuyên |  |  |
|  | Sốdưkinhphínămtrướcchuyển sang |  |  |
|  | Dựtoánđượcgiaotrongnăm |  |  |
|  | Trongđó: + Dựtoángiaođầunăm |  |  |
|  | + Dựtoánbổ sung trongnăm |  |  |
|  | + Kinhphígiảmtrongnăm |  |  |
|  | - Kinhphíthựcnhậntrongnăm |  |  |
|  | - Kinhphíquyếttoán |  |  |
|  | - Sốdưkinhphíđượcchuyển sang nămsausửdụngvàoquyếttoán, bao gồm: |  |  |
|  | + Kinhphíđãnhận |  |  |
|  | + Dựtoáncòndư ở Kho bạc |  |  |
| **2** | TìnhhìnhthựchiệnkiếnnghịcủacơquanKiểmtoán, thanhtra, cơquantàichính |  |  |
|  | Tổngsốkinhphíphảinộpngânsách |  |  |
|  | Tổngsốkinhphíđãnộpngânsách |  |  |
|  | Tổngsốkinhphícònphảinộp |  |  |
| **III** | NỘI DUNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (Nếucó: Chi tiếttừngnguồn) |  |  |
| **1** | **Họcphí** |  |  |
|  | Kếtquảchênhlệchthulớnhơn chi trongnăm |  |  |
|  | Trongđó: - Tríchlậpcácquỹ |  |  |
|  | + Quỹ………. |  |  |
|  | + Quỹ………. |  |  |
|  | + Quỹ………. |  |  |
|  | - Kinhphícảicáchtiềnlương |  |  |
| **2** | **Họcthêm** |  |  |
|  | Kếtquảchênhlệchthulớnhơn chi trongnăm |  |  |
|  | Trongđó: - Tríchlậpcácquỹ |  |  |
|  | + Quỹ………. |  |  |
|  | + Quỹ………. |  |  |
|  | + Quỹ………. |  |  |
|  | - Kinhphícảicáchtiềnlương |  |  |
| **3** | ………………… |  |  |
|  | Kếtquảchênhlệchthulớnhơn chi trongnăm |  |  |
|  | Trongđó: - Tríchlậpcácquỹ |  |  |
|  | + Quỹ………. |  |  |
|  | + Quỹ………. |  |  |
|  | + Quỹ………. |  |  |
|  | - Kinhphícảicáchtiềnlương |  |  |
|  |  |  |  |
| **III** | **MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG** |  |  |
| **1** | Mứcthunhậpcủa CBQL |  |  |
|  | Mứccaonhất (đ/người/năm) |  |  |
|  | Mứcbìnhquân (đ/người/năm) |  |  |
|  | Mứcthấpnhất (đ/người/năm) |  |  |
| **2** | Mứcthunhậpcủagiáoviên |  |  |
|  | Mứccaonhất (đ/người/năm) |  |  |
|  | Mứcbìnhquân (đ/người/năm) |  |  |
|  | Mứcthấpnhất (đ/người/năm) |  |  |
| **IV** | **MỨC CHI CHO HỌC SINH** |  |  |
| **1** | Mức chi thườngxuyên/họcsinh (đ/hs/nămhọc) |  |  |
| **2** | Mức chi đầutưxâydựng, sửachữa, muasắmthiếtbị (đ/hs/nămhọc) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| NGƯỜI LẬP  (Ký, ghihọtên) | ………..., ngày …..tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị *(Ký tên và đóng dấu)* |

1. Đốivớiđơnvịcônglậpphảigửivàokhobạcnhànước. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ghi: 6 thángđầunămhoặccảnăm. [↑](#footnote-ref-3)
3. Đốivớiđơnvịcônglậpphảigửivàokhobạcnhànước. [↑](#footnote-ref-4)
4. Đốivớiđơnvịcônglậpphảigửivàokhobạcnhànước. [↑](#footnote-ref-5)
5. Đốivớiđơnvịcônglậpphảigửivàokhobạcnhànước. [↑](#footnote-ref-6)