|  |  |
| --- | --- |
| Đơn vị: Trường TH & THCS Tuần ChâuChương: 622 Loại 070 Khoản 072Mã ĐVCQVNS: 1028605 | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hạ Long, ngày 25 tháng 01 năm 2018* |

**PHÂN KHAI CHI TIẾT DỰ TOÁN 2018**

---------------------------------

 *(ĐVT: đồng)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số tiền**  | **Ghi chú**  |
| **B** | **Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp**  | **1.021.700.000** |  |
| **I** | **Nhiệm vụ A** | **839.000.000** |  |
|  | Lương ngạch bậc và các khoản đóng góp theo lương | 829.000.000 |  |
|  | Thanh toán tiền phụ cấp thêm giờ cho CBGV do thiếu giáo viên  | 10.000.000 |  |
| **II** | **Nhiệm vụ B: Chi khác**  | **180.000.0000** |  |
| **1** | **Mục 6404 Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc chức vụ**  | **30.000.000** |  |
| **2** | **Mục 6550 Vật tư văn phòng**  | **43.000.000** |  |
| 2.1 | Mục 6551 Văn phòng phẩm | 10.000.000 |  |
| 2.2 | Mục 6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 20.000.000 |  |
| 2.3 | Mục 6553 Khoán văn phòng phẩm  | 3.000.000 |  |
| 2.4 | Mục 6599 Vật tư văn phòng khác | 10.000.000 |  |
| **3** | **Mục 6600 Thông tin , tuyên truyền liên lạc**  | **8.000.000** |  |
| 3.1 | Mục 6649 Khác  | 8.000.000 |  |
| **4** | **Mục 6700 Công tác phí**  | **13.000.000** |  |
| 4.1 | Mục 6701 Tiền vé máy bay tầu xe | 3.100.000 |  |
| 4.2 | Mục 6702 Phụ cấp công tác phí  | 3.100.000 |  |
| 4.3 | Mục 6704 Khoán công tác phí  | 6.800.000 |  |
| **5** | **Mục 6750 Chi phí thuê mướn**  | **72.000.000** |  |
| 5.1 | Mục 6757Thuê lao động trong nước  | 72.000.000 |  |
| **6** | **Mục 6900 Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu , bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên**  | **11.000.000** |  |
| 6.1 | Mục 6912 Thiết bị công nghệ thông tin | 5.000.000 |  |
| 6.2 | Mục 6913 Tài sản và thiết bị văn phòng  | 6.000.000 |  |
| **7** | **Mục 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành** | **3.000.000** |  |
| 7.1 | Mục 7004 Đồng phục trang phục  | 1.000.000 |  |
| 7.2 | Mục 7049 Chi kh |  |  |
| **II** | **KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ** | **2.700.000** |  |
|  | +Hỗ trợ chi phí học tập  | 2.700.000 |  |

***Bằng chữ :Một tỷ không trăm hai mươi mốt triệu bẩy trăm nghìn đồng chẵn .***

 **Đơn vị : Trường TH & THCS Tuần Châu**

 **Kế toán Thủ trưởng đơn vị**

***( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký tên , đóng dấu )***

**Nguyễn Thị Thu Nghìn Lưu Thị Huyền**

|  |  |
| --- | --- |
| Đơn vị: Trường TH & THCS Tuần ChâuChương: 622 Loại 070 Khoản 073Mã ĐVCQVNS: 1028605 | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hạ Long , ngày 25 tháng 01 năm 2018* |

**PHÂN KHAI CHI TIẾT DỰ TOÁN 2018**

------------------------------

 *(ĐVT: đồng)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số tiền**  | **Ghi chú**  |
| **A** | **Chi từ nguồn thu để lại** |  |  |
| I | Trích 40% lập quỹ dự phòng tăng lương |  |  |
| II | Trích 60% chi mua sắm sửa chữa và chi khác  |  |  |
| **B** | **Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp**  | **1.276.960.000** |  |
| **I** | **Nhiệm vụ A** | **1.010.000.000** |  |
|  | Lương ngạch bậc và các khoản đóng góp theo lương | 980.000.000 |  |
|  | Thanh toán tiền phụ cấp thêm giờ cho CBGV do thiếu giáo viên  | 30.000.000 |  |
| **II** | **Nhiệm vụ B: Chi khác**  | **252.000.000** |  |
| **1** | **Mục 6404 :Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc chức vụ**  | **30.000.000** |  |
| **2** | **Mục 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng**  | **42.000.000** |  |
| 2.1 | Mục 6501 Thanh toán tiền điện | 24.000.000 |  |
| 2.2 | Mục 6502 Thanh toán tiền nước  | 14.000.000 |  |
| 2.3 | Mục 6504 Thanh toán tiền vệ sinh môi trường  | 4.000.000 |  |
| **3** | **Mục 6550 Vật tư văn phòng** | **65.000.000** |  |
| 3.1 | Mục 6551 Văn phòng phẩm | 15.000.000 |  |
| 3.2 | Mục 6552 Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng | 30.000.000 |  |
| 3.3 | Mục 6553 Khoán văn phòng phẩm  | 3.000.000 |  |
| 3.4 | Mục 6599 Vật tư văn phòng khác | 17.000.000 |  |
| **4** | **Mục 6600 Thông tin , tuyên truyền liên lạc**  | **11.000.000** |  |
| 4.1 | Mục 6601 Cước phí điện thoại trong nước  | 2.000.000 |  |
| 4.2 | Mục 6615 Thuê bao đường điện thoại  | 4.000.000 |  |
| 4.4 | Mục 6649 Khác  | 5.000.000 |  |
| **5** | **Mục 6700 Công tác phí**  | **6.000.000** |  |
| 5.1 | Mục 6701 Tiền vé máy bay tầu xe | 3.000.000 |  |
| 5.2 | Mục 6702 phụ cấp công tác phí  | 3.000.000 |  |
| **6** | **Mục 6900 Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu , bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên**  | **26.000.000** |  |
| 6.1 | Mục 6912 Thiết bị tin học | 9.000.000 |  |
| 6.2 | Mục 6913 Tài sản và thiết bị văn phòng | 17.000.000 |  |
| 6.3 | Mục 6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác  | 10.000.000 |  |
| **7** | **Mục 6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn** | **20.000.000** |  |
| 7.1 | Mục 6955 Tài sản và thiết bị văn phòng | 20.000.000 |  |
| **8** | **Mục 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành**  | **40.000.000** |  |
| 7.1 | Mục 7004 Đồng phục, trang phục,  | 1.000.000 |  |
| 7.2 | Mục 7049 Chi phí khác  | 39.000.000 |  |
| **9** | **Mục 7750 Chi khác**  | **12.000.000** |  |
| 8.1 | Mục 7799 Chi các khoản khác  | 12.000.000 |  |
| **III** | **Kinh phí không tự chủ** | **14.960.000** |  |
|  | - Kinh phí miễn giảm học phí  | 540.000 |  |
|  | - Hỗ trợ chi phí học tập | 1.800.000 |  |
|  | -Chế độ phụ cấp cho GV dạy HS khuyết tật theo NĐ 28/2012/NĐ - CP | 12.620.000 |  |

***Bằng chữ :Một tỷ hai trăm bẩy mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn .***

 **Đơn vị : Trường TH & THCS Tuần Châu**

 **Kế toán Thủ trưởng đơn vị**

***( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký tên , đóng dấu )***

***Nguyễn Thị Thu Nghìn Lưu Thị Huyền***