|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG  **TRƯỜNG THCS BÌNH MINH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

CÁC KHOẢN CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

1. Công khai chi tiết tài chính năm 2023

Nay nhà trường thực hiện công khai quyết toán kinh phí chi tiết như sau:

\*) Nguồn ngân sách:

ĐVT: đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Nội dung** | **Dự toán được giao** |
| **A** | **Tổng số thu, chi, tiền học phí** | **1.418.760.000** |
| **I** | **Dự toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí** | **1.418.760.000** |
| **1** | **Số thu phí, lệ phí** | 1.418.760.000 |
| a | Học phí | 1.411.515.000 |
| b | Thu từ cấp bù học phí | 7.245.000 |
| **2** | **Chi từ nguồn thu phí được để lại** | 1.418.760.000 |
| **2.1** | **Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề** | 1.418.760.000 |
| a | Chi lương | 208.654.349 |
| b | Chi hoạt động | 589.266.662 |
| c | Trích các quỹ | 620.838.989 |
| **B** | **Dự toán chi ngân sách nhà nước** | **11.409.872.000** |
| **I** | **Nguồn ngân sách trong nước** | **11.409.872.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề** | **11.409.872.000** |
| **3.1** | **Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên** | **11.399.927.000** |
| 3.11 | Quỹ tiền lương | 7.114.784.768 |
| 3.12 | Chi hoạt động | 1.661.417.232 |
| 3.13 | Chi cấp bù học phí | 2.623.725.000 |
| **3.2** | **Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên** | **9.945.000** |
| 3.2.1 | Chi phí học tập | 9.945.000 |
|  |  |  |

2. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm học 2023-2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Số học sinh** | **Số tiền** | **Ghi chú** |
| **Đối tượng được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND ’** |  |  |  |
| Học kỳ 1 năm học 2023-2024 | 12 | 4.770.000 |  |
| Học kỳ 2 năm học 2023-2024 | 11 | 6.712.500 |  |
| **Đối tượng được hỗ trợ học bổng và phương tiện đồ dùng dạy học: Thông tư liên tịch số 42/2013/tTlT-**  **BGDĐTBLĐTBXH** |  |  |  |
| Hỗ trợ học bổng | 0 | 0 |  |
| Học kỳ 1 năm học 2023-2024 | 0 | 0 |  |
| Học kỳ 2 năm học 2023-2024 | 0 | 0 |  |
| **Hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập** |  |  |  |
| Học kỳ 1 năm học 2023-2024 | 0 | 0 |  |
| Học kỳ 2 năm học 2023-2024 | 0 | 0 |  |

3. Công khai các khoản thu năm học 2024-2025 và dự kiến 2 năm tiếp theo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Mức thu** | **Ghi chú** |
|  | **Năm học 2024-2025** |  |  |  |
| 1 | Bảo hiểm y tế | đồng/học sinh/ năm | 884.520đ |  |
| 2 | Học phí | đồng/học sinh/tháng | 105.000đ |  |
| 3 | Tiền lao công | đồng/học sinh/tháng | 14.000đ |  |
| 4 | Tiền nước uống tinh khiết | đồng/học sinh/tháng | 7.000đ |  |
| 5 | Trông xe đạp | đồng/học sinh/tháng | 10.000đ |  |
| 6 | Tiền học TANN | đồng/học sinh/1tiết học | 40.000đ | Chờ hướng dẫn của cấp trên |
| 7 | Dạy thêm học thêm | đồng/học sinh/1tiết học | 7.000đ |  |
|  | **Năm học 2025-2026** |  |  |  |
| 1 | Bảo hiểm y tế | đồng/học sinh/ năm | Thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền | |
| 2 | Học phí | đồng/học sinh/tháng | 105.000đ | Chờ hướng dẫn của cấp trên |
| 3 | Tiền lao công | đồng/học sinh/tháng | 14.000đ |  |
| 4 | Tiền nước uống tinh khiết | đồng/học sinh/tháng | 7.000đ |  |
| 5 | Trông xe đạp | đồng/học sinh/tháng | 10.000đ |  |
| 6 | Tiền học TANN | đồng/học sinh/1tiết học | 40.000đ | Chờ hướng dẫn của cấp trên |
| 7 | Dạy thêm học thêm | đồng/học sinh/1tiết học | 7.000đ | Chờ hướng dẫn của cấp trên |
|  | **Năm học 2026-2027** |  |  |  |
| 1 | Bảo hiểm y tế | đồng/học sinh/ năm | Thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền | |
| 2 | Học phí | đồng/học sinh/tháng | 105.000đ | Chờ hướng dẫn của cấp trên |
| 3 | Tiền lao công | đồng/học sinh/tháng | 14.000đ |  |
| 4 | Tiền nước uống tinh khiết | đồng/học sinh/tháng | 7.000đ |  |
| 5 | Trông xe đạp | đồng/học sinh/tháng | 10.000đ |  |
| 6 | Tiền học TANN | đồng/học sinh/1tiết học | 40.000đ | Chờ hướng dẫn của cấp trên |
| 7 | Dạy thêm học thêm | đồng/học sinh/1tiết học | 7.000đ | Chờ hướng dẫn của cấp trên |
|  |  |  |  |  |

\

4. Công khai số dư quỹ tiền mặt và tiền gửi tại kho bạc ngày 31/12/2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | Số dư quỹ tiền mặt | Đồng | 0 |  |
| 2 | Số dư tiền gửi KB khác | Đồng | 980.352.573 | TK 3713.0.1004644 |
| 3 | Số dư tiền gửi KB thu học phí | Đồng | 3.274.203.116 | TK 3716.3.1004644 |
| 4 | Số dư tiền gửi NH khác | Đồng | 107.129.064 | TK 4603653789 |
| 5 | Số dư tiền gửi NH các khoản thu | Đồng | 339.895.300 | TK 4603678977 |

**5. Công khai quyết toán thuế TNCN năm 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số người/Số tiền** | **Ghi chú** |
| I | Tổng số lao động tại đơn vị | Người | 66 |  |
| II | Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân | Đồng | 9.975.492.469 |  |
| III | Các khoản giảm trừ |  | 0 |  |
|  | Số lượng NPT tính giảm trừ |  | 45 |  |
| 1 | Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh |  | 10.528.100.000 |  |
| 2 | Từ thiện, nhân đạo, khuyến học |  | 0 |  |
| 3 | Bảo hiểm được trừ |  | 533.165.810 |  |
| V | Thu nhập tính thuế |  | 708.682.680 |  |
| VI | Số thuế phải nộp |  | 45.347.383 |  |

6. Công khai dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Dự toán thu năm 2024** | **Dự toán thực hiện 6 tháng đầu năm 2024** | **Dự toán thực hiện 6 tháng Cuối năm 2024** |  |
| **A** | **Tổng số thu học phí** | 1.425.060.000 | 785.977.000 | 639.083.000 |  |
|  | Trích 40% CCTL | 570.024.000 | 314.390.800 | 255.633.200 |  |
|  | **Số được chi năm 2024** | **855.036.000** | **550.968.447** | **304.067.553** |  |
|  | Chi thừa giờ GV |  | 310.699.764 | 250.000.000 |  |
|  | Chi vật tư VP |  |  |  |  |
|  | Chi phí thuê mướn |  |  |  |  |
|  | Chi sửa chữa CSVC |  | 48.616.600 |  |  |
|  | Chi nghiệp vụ chuyên môn |  | 191.652.083 | 54.067.553 |  |
| **B** | **Dự toán chi ngân sách nhà nước** | 10.508.030.200 | 5.251.593.970 | 5.256.436.230 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên** | 10.423.131.000 | 5.200.294.770 | 5.222.836.230 |  |
|  | Tiền lương |  | 2.746.359.639 | 2.798.972.320 |  |
|  | Tiền công hợp đồng |  | 40.196.000 |  |  |
|  | Phụ cấp lương |  | 1.426.807.041 | 1.459.206.124 |  |
|  | Các khoản đóng góp |  | 782.390.425 | 797.652.490 |  |
|  | Tiền thưởng |  |  |  |  |
|  | Phúc lợi tập thể |  |  |  |  |
|  | Thanh toán dịch vụ công cộng |  | 659.680 |  |  |
|  | Vật tư văn phòng |  | 30.987.342 | 25.642.000 |  |
|  | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc |  | 738.000 |  |  |
|  | Công tác phí |  | 8.100.000 | 8.100.000 |  |
|  | Chi phí thuê mướn |  | 40.720.000 | 37.621.296 |  |
|  | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn … |  | 47.476.000 |  |  |
|  | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành |  | 75.860.643 | 95.642.000 |  |
|  | Chi khác |  |  |  |  |
| **2** | **Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên** | 84.899.200 | 51.299.200 | 33.600.000 |  |
|  | Hỗ trợ PC giáo viên dạy HS khuyết tật |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí hoạc tập |  | 6.712.500 |  |  |
|  | Hỗ trợ giáo viên có hệ số lương thấp |  | 44.586.700 | 33.600.000 |  |