**BM: 2**

**CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG BáO
CÔNG KHAI Dự TOáN THU – CHI**  **năm 2022 (Tính từ t 01/01/2022 đến 30/9/2022)**

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

ĐV tính: đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Dự toán được giao | Ghi chú |
| **A** | **Dự toán thu** |  |  |  |
| **I** | **Tổng số thu** |  |  |  |
| 1 |  Thu phí, lệ phí |  |  |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)* |   |   |  |
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |   |   |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)* |   |   |  |
| 3 |  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) |   |   |  |
| 4 | Thu sự nghiệp khác  |   |   |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại thu)* |   |   |  |
| **II** | **Số thu nộp NSNN** |  |  |  |
| 1 | Phí, lệ phí |   |   |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)* |   |   |  |
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |   |   |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)* |   |   |  |
| 3 |  Hoạt động sự nghiệp khác  |   |   |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại thu)* |   |   |  |
| **III** | **Số đ­­ợc để lại chi theo chế độ** |  |  |  |
| 1 |  Phí, lệ phí |   |   |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)* |   |   |  |
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |   |   |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)* |   |   |  |
| 3 |  Thu viện trợ |   |   |  |
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác  |   |   |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại thu)* |   |   |  |
| **B** | **Dự toán chi ngân sách nhà n­­ớc** | **493** | **492** |  |
| I | Loại 490, khoản 493, 492 | **3.640.471.570** | **1.174.155.129** |  |
| 1 |  Chi thanh toán cá nhân |  |  |  |
| 2 |  Chi nghiệp vụ chuyên môn |  |  |  |
| 3 |  Chi mua sắm, sửa chữa lớn |  |  |  |
| 4 |  Chi khác |  |  |  |
| **II** | **Loại ..., khoản …** |  |  |  |
| **C** | **Dự toán chi nguồn khác (nếu có)** |  |  |  |
| 1 |  Chi thanh toán cá nhân |   |   |  |
| 2 |  Chi nghiệp vụ chuyên môn |   |   |  |
| 3 |  Chi mua sắm, sửa chữa lớn |   |   |  |
| 4 |  Chi khác |   |   |  |

Mường Tựng ngay 24 tháng 09 năm 2022

**Thủ trưởng đơn vị**

***BM 3***

**CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THÔNG BáO**

**CÔNG KHAI QUYếT TOáN THU - CHI NGUồN NSNN, NGUồN KHáC** **năm 2022**

**(Tính từ 01/01/2022 đến 30/9/2022)**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán 493 | Số liệu báo cáo quyết toán 492 | Số liệu quyết toán đ­­ợc duyệt 493 | Số liệu quyết toán đ­­ợc duyệt 492 |
| **A** | **Quyết toán thu** |  |  |  |  |
| **I** | **Tổng số thu** |  |  |  |  |
| 1 |  Thu phí, lệ phí |   |   |  |  |
|  | *Học phớ* |  |  |  |  |
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |  |   |  |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)* |  |   |  |  |
| 3 |  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) |  |   |  |  |
| 4 | Thu sự nghiệp khác  |  |   |  |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại thu)* |  |   |  |  |
| **II** | **Số thu nộp NSNN** |  |  |  |  |
| 1 | Phí, lệ phí |  |   |  |  |
|  | *Học phớ* |  |   |  |  |
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |   |   |  |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)* |   |   |  |  |
| 3 |  Hoạt động sự nghiệp khác  |   |   |  |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại thu)* |   |   |  |  |
| **III** | **Số đ­­ợc để lại chi theo chế độ** |  |  |  |  |
| 1 |  Phí, lệ phí |   |   |  |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)* |   |   |  |  |
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |   |   |  |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)* |   |   |  |  |
| 3 |  Thu viện trợ |   |   |  |  |
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác  |   |   |  |  |
|  | *(Chi tiết theo từng loại thu )* |  |  |  |  |
| **B** | **Quyết toán chi ngân sách nhà n­­ớc** |  |  |  |  |
| 1 | Loại 490, khoản 493+492 | **3.640.471.570** | **1.174.155.129** | **3.640.471.570** | **1.174.155.129** |
|  |  *- Mục: 6000* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6001 | 1.487.825.641 | 485.507.087 | 1.487.825.641 | 485.507.087 |
|  |  *- Mục: 6050*  |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6051  | 50.102.100 |  | 50.102.100 |  |
|  |  *- Mục: 6100* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6101 | 13.038.050 | 4.622.779 | 13.038.050 | 4.622.779 |
|  |  + Tiểu mục: 6102 | 193.774.500 | 30.172.500 | 193.774.500 | 30.172.500 |
|  |  + Tiểu mục: 6103 | 36.781.395 |  | 36.781.395 |  |
|  |  + Tiểu mục: 6106 |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6112 | 777.966.175 | 314.902.560 | 777.966.175 | 314.902.560 |
|  |  + Tiểu mục: 6113 | 15.773.516 | 5.185.800 | 15.773.516 | 5.185.800 |
|  | + Tiểu mục: 6115 | 184.724.123 | 63.821.003 | 184.724.123 | 63.821.003 |
|  | + Tiểu mục: 6117 |  |  |  |  |
|  | 6121 | 295.020.000 | 97.042.500 | 295.020.000 | 97.042.500 |
|  | 6123 | 2.682.000 |  | 2.682.000 |  |
|  |  *- Mục: 6150* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6153 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 6200* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6201 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 6250* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6253 |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6257 |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6299 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 6300* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6301 | 352.317.240 | 83.533.500 | 352.317.240 | 83.533.500 |
|  |  + Tiểu mục: 6302 | 39.236.220 | 14.319.900 | 39.236.220 | 14.319.900 |
|  |  + Tiểu mục: 6303 | 30.701.790 | 9.338.400 | 30.701.790 | 9.338.400 |
|  |  + Tiểu mục: 6304 | 18.989.820 | 4.772.700 | 18.989.820 | 4.772.700 |
|  |  *- Mục: 6400* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6449 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 7750* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 7758 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 6500* |  |  |  |  |
|  | *6501* |  | 7.486.000 |  | 7.486.000 |
|  |  + Tiểu mục: 6503 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 6550* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6551 | 6.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
|  |  + Tiểu mục: 6552 | 2.495.000 |  | 2.495.000 |  |
|  |  + Tiểu mục: 6599 | 12.140.000 | 4.000.000 | 12.140.000 | 4.000.000 |
|  |  *- Mục: 6600* |  |  |  |  |
|  | *6617* |  |  |  |  |
|  | *6917* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6601 |  | 4.182.300 |  | 4.182.300 |
|  |  + Tiểu mục: 6605 |  | 5.119.400 |  | 5.119.400 |
|  | + Tiểu mục: 6608 |  | 4.278.700 |  | 4.278.700 |
|  |  + Tiểu mục: 6649 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 6700* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6701 | 2.590.000 |  | 2.590.000 |  |
|  |  + Tiểu mục: 6702 | 17.200.000 |  | 17.200.000 |  |
|  |  + Tiểu mục: 6703 | 18.300.000 |  | 18.300.000 |  |
|  | *- Mục: 6900* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6912 | 9.330.000 | 9.450.000 | 9.330.000 | 9.450.000 |
|  |  + Tiểu mục: 6913 | 9.700.000 | 7.500.000 | 9.700.000 | 7.500.000 |
|  | + Tiểu mục: 6921 | 5.975.000 | 6.025.000 | 5.975.000 | 6.025.000 |
|  | + Tiểu mục: 6949 |  |  |  |  |
|  | + Tiểu mục: 6999 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 7000* |  |  |  |  |
|  | *7001* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 7001 | 9.013.000 | 7.495.000 | 9.013.000 | 7.495.000 |
|  |  + Tiểu mục: 7053 | 48.796.000 | 3.000.000 | 48.796.000 | 3.000.000 |
|  | *- Mục: 9050* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 9063 |  |  |  |  |
|  | + Tiểu mục: 6099 |  |  |  |  |
| 2 | Loại 490, khoản493 |  |  |  |  |
|  | 9003 |  |  |  |  |

\* *Ghi chú:* Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ

 *Mường Tùng, ngày 24 thỏng 09 năm 2022*

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

***Biểu số 7***

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC** **năm 2022**

 (Dùng cho tổ chức, đơn vị cấp d­ưới
của củc tổ chức đư­ợc ngân sách nhà n­ước hỗ trợ)

 Đơn vị tính: Đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán đ­ược duyệt |
| **A** | **Quyết toán thu** |  |  |
| **I** | **Tổng số thu** | **0** |  |
| 1 | Thu hội phí |  |   |
| 2 | Thu khác |  |   |
| **B** | **Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước** | **0** |  |
| 1 | Loại ..., khoản..... |   |   |
|  |  - Mục: |   |   |
|  |  + Tiểu mục.... |   |   |
|  |  + Tiểu mục.... |   |   |
|  |  - Mục: |   |   |
|  |  + Tiểu mục.... |   |   |
|  |  + Tiểu mục.... |   |   |
| 2 | Loại..., khoản.... |   |   |
| **C** | **Quyết toán chi nguồn khác** | **0** |  |
|  |  - Mục: |   |   |
|  |  + Tiểu mục.... |   |   |
|  |  + Tiểu mục... |   |   |
|  |  - Mục: |   |   |
|  |  + Tiểu mục.... |   |   |
|  |  + Tiểu mục.... |   |   |

\* *Ghi chú:* Nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ

*Mường Tùng, ngày 24 tháng 09 năm 2022* THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

#

# Biểu số 9

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Đơn vị: THCS Mường Tùng**

**Chư­ơng: 622**

**THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**

**Năm học 2021 - 2022**

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

ĐV tính: đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
| I | **Tổng số tiền huy động đư­ợc**  |  |  |
| 1 | Xã hội hóa  | 193.750.000 |  |
| 2 | Quỹ vệ sinh nước uống | 19.776.000 |  |
|  | Quỹ giấy thi | 9.400.000 |  |
|  | Quỹ đồng phục học sinh | 79.290.000 |  |
|  |  |  |  |
| II | **Sử dụng số tiền huy động đ­ược** |  |  |
| 1 |  Xây dựng mới | 99.100.000 |  |
| 2 |  Thuê công thợ san ủi, sửa chữa | 162.200.000 |  |
| 3 |  Công việc : Mua sắm nhỏ | 30.075.000 |  |
| 4 | Công việc : tôn tạo cảnh quan môi trường | 0 |  |
| 5 | Xây dựng khu đổ rác |  |  |
| 6 | Mua giấy thi | 9.600.000 |  |
|  | Mua lõi lọc nước, khẩu trang, ống nước... | 19.776.000 |  |
|  | Quỹ đồng phục học sinh | 79.290.000 |  |
| II | **Số tiền huy động đ­ược còn d­ư** | **0** |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

*Mường Tùng, ngày 24 tháng 09 năm 2022*

#  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ