|  |  |
| --- | --- |
| **UBND HUYỆN THANH OAI**  TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập -Tự do -Hạnh phúc** |
| Số: 224 /BC-THCSPT | *Phương Trung, ngày 16 tháng 9 năm 2024* |

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNG 9/ 2024**

**VỀ THU CHI TÀI CHÍNH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ số thống kê** | **Năm báo cáo** | **Năm trước liền kề** |
| **A** | **TỔNG THU HOẠT ĐỘNG** | **10,197,613,900** | **9,672,807,781** |
| **I** | **Hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước/nhà đầu tư** | **9,353,460,400** | **8,720,715,981** |
| **II** | **Thu GD&ĐT** | **844,153,500** | **952,091,800** |
| 1 | Thu học phí,lệ phí | 844,153,500 | 952,091,800 |
| 2 | Hợp đồng tài trợ từ NSNN |  |  |
| 3 | Hợp đồng tài trợ từ bên ngoài |  |  |
| 4 | Thu khác |  |  |
| **III** | **Thu khoa học công nghệ** |  |  |
| 1 | Hợp đồng tài trợ từ NSNN |  |  |
| 2 | Hợp đồng tài trợ từ bên ngoài |  |  |
| 3 | Thu khác |  |  |
| **IV** | **Thu khác (thu nhập ròng)** |  |  |
| **B** | **TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG** | **10,139,433,323** | **9,609,315,869** |
| **I** | **Chi lương,thu nhập** | **8,506,456,900** | **7,384,124,579** |
| 1 | Chi lương,thu nhập của giáo viên | 8,172,367,900 | 7,193,402,579 |
| 2 | Chi lương,thu nhập cho cán bộ khác | 334,089,000 | 190,722,000 |
| **II** | **Chi CSVC và Dịch vụ** | **1,579,037,423** | **2,187,931,290** |
| **1** | Chi cho đào tạo |  |  |
| 2 | Chi cho nghien cuu |  |  |
| 3 | Chi cho phát triển đội ngũ |  | 193,993,000 |
| 4 | Chi phí chung và chi phí khác | 1,579,037,423 | 1,993,938,290 |
| **III** | **Chi hỗ trợ người học** | **53,939,000** | **37,260,000** |
| I | Chi học bổng và hỗ trợ học tập | 53,939,000 | 37,260,000 |
| 2 | Chi hoạt động nghiên cứu |  |  |
| 3 | Chi hoat động khác |  |  |
| **IV** | **Chi khác** |  |  |
| **C** | **CHÊNH LỆCH THU CHI** | 58,180,577 | 63,491,912 |

*Phương Trung ngày 16 tháng 9 năm 2024* ***Người lập biểu* HIỆU TRƯỞNG**

**Chu Văn Thắng Nguyễn Thị Chính**