**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 2023 (Tính từ t 01/01/2023 đến 30/9/2023)**

(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** | **7.301.150.000** | **7.301.150.000** |  |
| I | Loại 490, khoản 493, 492 |  |  |  |
| 1 |  Chi thanh toán cá nhân | 6.800.740.000 | 6.800.740.000 |  |
| 2 |  Chi nghiệp vụ chuyên môn | 350.147.000 | 350.147.000 |  |
| 3 |  Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 150.263.000 | 150.263.000 |  |
| 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 15 tháng 09 năm 2023

**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 2023**

**(Tính từ 01/01/2023 đến 30/9/2023)**

(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** | **2.514.262.574** | **789.780.418** | **2.514.262.574** | **789.780.418** |
| 1 | Loại 490, khoản 493+492 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 6000* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6001 | 1.043.688.247 | *163.731.115* | 1.043.688.247 | *163.731.115* |
|  |  *- Mục: 6050*  |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6051  | 34.905.000 |  | 34.905.000 |  |
|  |  *- Mục: 6100* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6101 | 8.804.240 | 3.113.052 | 8.804.240 | 3.113.052 |
|  |  + Tiểu mục: 6102 | 132.908.000 | 20.115.000 | 132.908.000 | 20.115.000 |
|  |  + Tiểu mục: 6103 | 42.021.300 |  | 42.021.300 |  |
|  |  + Tiểu mục: 6106 |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6112 | 561.549.123 | 201.733.626 | 561.549.123 | 201.733.626 |
|  |  + Tiểu mục: 6113 | 10.634.708 | 3.850.800 | 10.634.708 | 3.850.800 |
|  | + Tiểu mục: 6115 | 141.823.016 | 45.361.610 | 141.823.016 | 45.361.610 |
|  | + Tiểu mục: 6117 |  |  |  |  |
|  | 6121 | 197.276.000 | 64.695.000 | 197.276.000 | 64.695.000 |
|  | 6123 | 1.788.000 |  | 1.788.000 |  |
|  |  *- 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 | 197.813.720 | 55.557.400 | 197.813.720 | 55.557.400 |
|  |  + Tiểu mục: 6302 | 30.143.800 | 9.867.000 | 30.143.800 | 9.867.000 |
|  |  + Tiểu mục: 6303 | 21.277.020 | 6.531.600 | 21.277.020 | 6.531.600 |
|  |  + Tiểu mục: 6304 | 11.294.400 | 3.288.600 | 11.294.400 | 3.288.600 |
|  |  *- Mục: 6400* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6449 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 7750* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 7758 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 6500* |  |  |  |  |
|  | *6501* |  | 9.771.900 |  | 9.771.900 |
|  |  + Tiểu mục: 6503 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 6550* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6551 | 6.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
|  |  + Tiểu mục: 6552 |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6599 | 11.795.000 | 10.925.000 | 11.795.000 | 10.925.000 |
|  |  *- Mục: 6600* |  |  |  |  |
|  | *6617* |  |  |  |  |
|  | *6917* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6601 |  | 3.312.900 |  | 3.312.900 |
|  |  + Tiểu mục: 6605 |  | 4.410.000 |  | 4.410.000 |
|  | + Tiểu mục: 6608 |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6649 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 6700* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6701 | 3.824.000 | 332.000 | 3.824.000 | 332.000 |
|  |  + Tiểu mục: 6702 | 15.250.000 | 1.200.000 | 15.250.000 | 1.200.000 |
|  |  + Tiểu mục: 6703 | 8.500.000 | 500.000 | 8.500.000 | 500.000 |
|  | *- Mục: 6900* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 6912 |  | 14.345.000 |  | 14.345.000 |
|  |  + Tiểu mục: 6913 | 9.400.000 |  | 9.400.000 |  |
|  | + Tiểu mục: 6921 |  |  |  |  |
|  | + Tiểu mục: 6949 |  |  |  |  |
|  | + Tiểu mục: 6999 |  |  |  |  |
|  |  *- Mục: 7000* |  |  |  |  |
|  | *7000* |  |  |  |  |
|  |  + Tiểu mục: 7001 | 7.072.000 | 4.948.000 | 7.072.000 | 4.948.000 |
|  |  + Tiểu mục: 7053 | 16.495.000 | 5.600.000 | 16.495.000 | 5.600.000 |
|  | *- 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 15 thỏng 09 năm 2023*

 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 2023**

 (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** |  |  |
| 1 | Thu hội phí |  |   |
| 2 | Thu khác |  |   |
| **B** | **Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước** |  |  |
| 1 | Loại ..., khoản..... |  |   |
|  |  - Mục: |  |   |
|  |  + Tiểu mục.... |  |   |
|  |  + Tiểu mục.... |  |   |
|  |  - Mục: |  |   |
|  |  + Tiểu mục.... |  |   |
|  |  + Tiểu mục.... |  |   |
| 2 | Loại..., khoản.... |  |   |
| **C** | **Quyết toán chi nguồn khác** |  |  |
|  |  - Mục: |  |   |
|  |  + Tiểu mục.... |   |   |
|  |  + Tiểu mục... |   |   |
|  |  - Mục: |   |   |
|  |  + Tiểu mục.... |   |   |
|  |  + Tiểu mục.... |   |   |

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

*Mường Tùng, ngày 15 tháng 09 năm 2023* 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 2022 - 2023**

(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  | 79.020.000 |  |
| 2 | Quỹ vệ sinh nước uống | 20.920.000 |  |
|  | Quỹ giấy thi | 20.932.000 |  |
|  | Quỹ đồng phục học sinh |  |  |
|  |  |  |  |
| II | **Sử dụng số tiền huy động đ­ược** |  |  |
| 1 |  Xây dựng mới | 44.418.000 |  |
| 2 |  Thuê công thợ san ủi, sửa chữa | 26.350.000 |  |
| 3 |  Công việc : Mua sắm nhỏ |  |  |
| 4 | Công việc : tôn tạo cảnh quan môi trường |  |  |
| 5 | Xây dựng khu đổ rác |  |  |
| 6 | Mua giấy thi | 20.932.000 |  |
|  | Mua lõi lọc nước, khẩu trang, ống nước...... | 16.566.000 |  |
|  | Quỹ đồng phục học sinh |  |  |
| II | **Số tiền huy động đ­ược còn d­ư** |  |  |
|  |  Xã hội hóa | 8.252.000 |  |
|  |  Quỹ vệ sinh nước uống | 4.354.000 |   |
|  |   |  |   |

*Mường Tùng, ngày 15 tháng 09 năm 2023*

#  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ