|  |  |
| --- | --- |
| Phßng gD&§T TP u«ng bÝ | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam |
| **Tr­êng th ph­¬ng ®«ng a**Sè: 01/Q§-THP§A | **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc***U«ng BÝ, ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2018* |

**QuyÕt ®Þnh**

***V/v ban hµnh quy chÕ chi tiªu néi bé***

**HiÖu tr­ëng tr­êng tiÓu häc ph­¬ng ®«ng a**

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 16/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 02 năm 2015 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

C¨n cø chÕ ®é c«ng t¸c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i Th«ng t­ sè 97/TT-BTC ngµy 06/7/2010 cña Bé tµi chÝnh vµ QuyÕt ®Þnh sè 5806/UBND-TM3 ngày 09/08/2017 cña UBND tØnh Qu¶ng Ninh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ vµ héi nghÞ;

C¨n cø H­íng dÉn sè 155/HDLN-STC-KBNN ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2016 H­íng dÉn mét sè ®iÓm vÒ tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2016 cña Liªn ngµnh Së tµi chÝnh - Kho b¹c NN TØnh Qu¶ng Ninh.

C¨n cø công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/08/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấm dứt tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017 – 2018;

Căn cứ công văn 2433/SGD&ĐT-KHTC ngày 07/9/2017V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên điạ bàn tỉnh năm học 2017-2018;

§Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh trong nhµ tr­êng, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, t¹o quyÒn chñ ®éng cho hiÖu tr­ëng vµ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô,

**QuyÕt ®Þnh:**

**§iÒu 1.** Ban hµnh quy chÕ chi tiªu néi bé cña Tr­êng TiÓu häc Ph­¬ng §«ng A (có quy chế kèm theo).

**Điều 2.** Quy chÕ nµy thay thế quy chế trước đây và được thực hiện kÓ tõ ngµy 01/01/2018, cã hiÖu lùc ®Õn khi thay ®æi.

**Điều 3**. C¸c bé phËn KÕ to¸n - Hµnh chÝnh vµ toµn thÓ c¸n bé, gi¸o viªn, nhân viên trong tr­êng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

|  |  |
| --- | --- |
| ***N¬i nhËn:***- Kho b¹c nhµ n­íc;- Phßng GD&ĐT; - Nh­ ®iÒu 3;- L­u. | **HIỆU TRƯỞNG** **NguyÔn ThÞ Kim Cóc** |
| Phßng gD&§T TP u«ng bÝ | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam |
| **Tr­êng th ph­¬ng ®«ng a** | **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc** |

**Quy chÕ chi tiªu néi bé**

*(Ban hành kèm theo QĐ số 01/QĐ-THPĐA ngày 01 tháng 01 năm 2018*

*V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ)*

**I. Nh÷ng quy ®Þnh chung:**

**1. Môc ®Ých x©y dùng quy chÕ:**

- T¹o quyÒn chñ ®éng trong qu¶n lý vµ chi tiªu tµi chÝnh cho Thñ tr­ëng c¬ quan.

- T¹o quyÒn chñ ®éng cho c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong c¬ quan hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

- Sö dông tµi s¶n c«ng ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶.

- Thùc hiÖn tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ trong chi tiªu, trong c«ng vÖc qu¶n lý sö dông tµi s¶n.

**2. Nguyªn t¾c ban hµnh quy chÕ:**

- Kh«ng v­ît qu¸ chÕ ®é chi hiÖn hµnh do c¬ quan cã thÈm quyÒn qui ®Þnh.

- Quy chÕ chi tiªu néi bé bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi tiªu ¸p dông thèng nhÊt trong nhµ tr­êng nh»m sö dông kinh phÝ cã hiÖu qu¶ vµ t¨nng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao vµ phï hîp víi hoµn c¶nh cô thÓ cña nhµ tr­êng.

- Ngoµi mét sè tiªu chuÈn, ®Þnh møc vµ néi dung chi ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, trong ph¹m vi nguån tµi chÝnh vµ quyÒn h¹n ®­îc giao, nhµ tr­êng quy ®Þnh møc chi tiªu cho tõng nhiÖm vô, néi dung c«ng viÖc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn vµ khuyÕn khÝch c¸n bé hoµn thµnh nhiÖm vô vµ tiÕt kiÖm chi tiªu.

- Quy chÕ lµ c¨n cø ®Ó qu¶n lý, kiÓm so¸t vµ thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu trong nhµ tr­êng, thùc hiÖn kiÓm so¸t chi cña c¬ quan KBNN, c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n.

**3. Ph¹m vi x©y dùng quy chÕ:**

- C¸c kho¶n kho¸n chi ®­îc quy ®Þnh trong quy chÕ gåm: tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, dÞch vô c«ng céng, c«ng t¸c phÝ trong n­íc, chi tiªu héi nghÞ, chi phÝ sö dông ®iÖn tho¹i, chi phÝ v¨n phßng phÈm, chi phÝ ho¹t ®éng chuyªn m«n th­êng xuyªn, chi ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü.

 - C¸c kho¶n kh¸c kh«ng kho¸n chi vµ ph¶i thùc hiÖn theo v¨n b¶n h­íng dÉn riªng cña Nhµ n­íc bao gåm: ChÕ ®é c«ng t¸c phÝ ngoµi n­íc, chÕ ®é tiÕp kh¸ch n­íc ngoµi, kinh phÝ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia, kinh phÝ c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, chi ®Çu t­ XDCB, chi thùc hiÖn vèn ®èi øng dù ¸n vµ vèn viÖn trî, kinh phÝ mua s¾m tµi s¶n vµ söa ch÷a lín TSC§, chi nhiÖm vô ®ét xuÊt ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ kinh phÝ thùc hiÖn tinh gi¶n biªn chÕ.

 - Ngoµi c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc néi dung chi ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc trong ph¹m vi nguån tµi chÝnh vµ quyÒn h¹n ®­îc giao, thñ tr­ëng ®¬n vÞ cã quyÒn quyÕt ®Þnh møc chi tiªu cho mét sè néi dung c«ng viÖc cô thÓ nh­ng ph¶i ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶, n»m trong ph¹m vi dù to¸n kinh phÝ cho phÐp ®ång thêi kh«ng tr¸i víi chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh .

 - Quy chÕ ban hµnh ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn æn ®Þnh trong thêi kú tõ 1 ®Õn 2 n¨m, phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh phÝ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cô thÓ cña nhµ tr­êng. Nhµ tr­êng cã thÓ thay ®æi nh÷ng néi dung cña Quy chÕ kh«ng cßn phï hîp víi thùc tiÔn hoÆc nhµ n­íc cã quy ®Þnh míi ban hµnh .

**4. C¨n cø x©y dùng quy chÕ:**

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 16/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 02 năm 2015 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Hướng dẫn số 155/HDLN-STC-KBNNngày 15 tháng 01 năm 2016 Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Liên ngành Sở tài chính – Kho bạc NN Tỉnh Quảng Ninh;

- C¨n cø Th«ng t­ sè 81/2006/TT-BTC ngµy 6/09/2006 cña Bé tµi chÝnh h­íng dÉn chÕ ®é kiÓm so¸t chi ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp thùc hiÖn quyÒn tù lµm chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ vµ tµi chÝnh.

- C¨n cø vµo ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch, nhiÖm vô ®­îc giao n¨m 2018.

 - C¨n cø vµo dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2018 ®­îc Phßng gi¸o dôc giao thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ tµi chÝnh.

- Quyết định số 80/QĐ-PGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

 - Các quy định nội bộ và chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường đã được xây dựng.

**II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ:**

**A- Quy ®Þnh vÒ nguån thu:**

**1. Nguån NSNN cÊp chi th­êng xuyªn theo dù to¸n hµng n¨m:**

**a. Nguån chi l­¬ng**: Dïng ®Ó chi tr¶ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc t­¬ng øng víi sè c¸n bé, c«ng chøc thùc cã t¹i ®¬n vÞ.

**b. Nguån chi c«ng viÖc**: B¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng chi th­êng xuyªn phï hîp víi nhiÖm vô ®­îc giao cho tõng thµnh viªn trong nhµ tr­êng.

**c. Qu¶n lý, sö dông**: Thùc hiÖn chÕ ®é chi theo ®óng quy ®Þnh cña tr­êng, chÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o, biÓu mÉu theo ®óng th«ng t­ 185/2010/TT-BTC ngµy 15/11/2010 H­íng dÉn, söa ®æi, bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n HCSN ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 19/2006/Q§-BTC ngµy 30/3/2006.

**2. Nguån thu sù nghiÖp gåm cã**:

C¸c kho¶n thu kh¸c tõ ho¹t ®éng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

***2.1. Nguån thu theo tho¶ thuËn: (nÕu cã)***

- C¨n cø c«ng v¨n sè 2058/SGD§T- KHTC ngµy 08/09/2015 cña Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tØnh Qu¶ng Ninh ***"V/v H­íng dÉn thùc hiÖn c¸c kho¶n thu trong c¬ së gi¸o dôc trªn ®Þa bµn tØnh n¨m häc 2015 - 2016".***

- C¨n cø c«ng v¨n sè 2257/SGD§T- KHTC ngµy 23/08/2017 cña Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o “Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017 - 2018”;

Thực hiện công văn số 862/PGD&ĐT ngày 25/08/2017 của Phòng Giáo dục thành phố Uông Bí "ChÊn chØnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018”;

- Căn cứ Công văn số 864/PGD&ĐT ngày 28/8/2017 của Phòng GD&ĐT Uông Bí về việc “Hướng dẫn thực hiện Công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Ninh;

- Căn cứ Hướng dẫn số 2433/SGDĐT-KHTC ngày 07/9/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Ninh về việc “Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017 - 2018”;

 Nguån thu hîp lý ph¸t sinh trong thùc tÕ cã trong quyÕt ®Þnh cña UBND TØnh nh­: TiÒn ¨n tr­­a, tiÒn båi d­­ìng nh©n viªn tr«ng tr­a, tiÒn qu¶n lý, tiÒn hç trî mua s¾m thiÕt bÞ phôc vô cho b¸n tró, n­íc s¹ch .... vµ tiÒn mua s¾m ®Ò ¸n b¸n tró thùc hiÖn theo ®óng quyÕt ®Þnh phª duyÖt ®Ò ¸n, c«ng v¨n h­íng dÉn chØ ®¹o cña Së gi¸o dôc vµ §µo t¹o, UBND TP U«ng BÝ vµ chØ ®¹o cña Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o TP U«ng BÝ.

 C¸c nguån thu tõ häc ngo¹i khãa tiÕng anh Phonics, TiÕng Anh cã ng­êi n­íc ngoµi gi¶ng d¹y.

HiÖu tr­ëng thùc hiÖn ®óng quy tr×nh tho¶ thuËn víi cha mÑ häc sinh, ®¶m b¶o d©n chñ c«ng khai, ph¶i cã v¨n b¶n tho¶ thuËn víi tõng cha mÑ häc sinh vÒ møc thu vµ néi dung chi. §­îc sù nhÊt trÝ cña héi cha mÑ häc sinh c¸c líp HiÖu tr­ëng (chñ tµi kho¶n) cã tr¸ch nhiÖm, quyÒn cïng héi cha mÑ häc sinh ra v¨n b¶n quyÕt ®Þnh møc thu vµ néi dung møc chi theo ®óng tho¶ thuËn vµ chuyÓn vÒ bé phËn tµi vô tr­êng c¨n cø ®Ó qu¶n lý, kiÓm so¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi theo ®óng môc ®Ých, sö dông cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, chèng tham nhòng.

***2.2. C¸c kho¶n thu kh¸c:***

- C¸c tµi s¶n cña tr­êng ®· h­ háng, hoÆc kh«ng sö dông ®Õn ph¶i cã biªn b¶n cña héi ®ång thanh lý míi ®­îc thanh lý:

 + NÕu tµi s¶n thanh lý cßn gi¸ trÞ tiÒn lín cã thÈm duyÖt c¬ quan cÊp trªn, sè tiÒn thanh lý ®­îc ph¶i thu håi nép vÒ KBNN.

 + NÕu tµi s¶n thanh lý kh«ng cã sù thÈm duyÖt c¬ quan cÊp trªn, sè tiÒn thanh lý tµi s¶n c«ng khai, xung nhËp c«ng quü phóc lîi tËp thÓ tr­êng.

(C¸c tµi s¶n thanh lý sÏ ®­îc phæ biÕn réng r·i cho CBGV trong tr­êng cã nhu cÇu mua ph¶i ®¨ng ký víi nhµ tr­êng).

**2.3. *B¶o hiÓm Y tÕ*:**

 C¨n cø theo hướng dẫn sè 2122/HD-LN ngµy 22/08/2017 cña Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Së tµi chÝnh, Së y tÕ, BHXH tØnh Qu¶ng Ninh “V/v h­íng dÉn thùc hiÖn BHYT häc sinh, sinh viªn n¨m 2017”.

 C¨n cø c«ng v¨n sè 1803/UBND cña UBND thµnh phè U«ng BÝ ngµy 23/8/2017

“V/v triÓn khai c«ng t¸c BHYT häc sinh, sinh viªn n¨m häc 2017 - 2018”.

 C¨n cø c«ng v¨n sè 340/BHXH cña BHXH thµnh phè U«ng BÝ ngµy 25/8/2017 “V/v thùc hiÖn BHYT häc sinh, sinh viªn n¨m häc 2017 - 2018”.

C«ng v¨n sè 879/PGD&ĐT-GDPT “V/v thực hiện BHYT học sinh năm học 2017-2018”  *ngày 31 tháng 8 năm 2016*.

Kho¶n thu tù nguyÖn, phô huynh cã quyÒn lùa chän lo¹i h×nh b¶o hiÓm. V× vËy kh«ng ®­îc ®­a nh÷ng kho¶n thu nµy lµ nh÷ng kho¶n b¾t buéc trong nhµ tr­êng mµ thu th«ng qua héi cha mÑ häc sinh vµ Y tÕ, bé phËn tµi vô cña tr­êng, c¸c CBGV trong tr­êng t¹o mäi ®iÒu kiÖn phèi hîp víi tæ chøc B¶o hiÓm tuyªn truyÒn, vËn ®éng ®«ng ®¶o häc sinh tù nguyÖn tham gia 100% ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ ch¨m sãc søc khoÎ vµ gi¸o dôc tÝnh x· héi, nh©n v¨n cho häc sinh.

***2.4. Quü ho¹t ®éng cña ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh*:**

Kho¶n thu nµy do héi cha mÑ häc sinh thu, nhµ tr­êng cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vµ yªu cÇu héi thùc hiÖn viÖc tho¶ thuËn, nhÊt trÝ cña toµn thÓ cha mÑ häc sinh vÒ møc thu tù nguyÖn ®ãng gãp vµ sö dông nguån kinh phÝ thu ®­îc.

**B- Quy ®Þnh vÒ néi dung Chi tõ nguån NSNN cÊp:**

 **I. Chi thanh to¸n c¸ nh©n vµ mét sè kho¶n phô cÊp ®Æc thï**

 ***1. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp:***

Đảm bảo thực hiện đầy đủ mức lương, các chế độ phụ cấp do nhà nước quy định cho số lao động trong biên chế và số lao động hợp đồng của đơn vị, c«ng thøc tÝnh nh­ sau:

**L­¬ng chÝnh = HSL x 1.300.000® (1)**

**PCCV = HSPC x 1.300.000® (2)**

**PCTN = %PC x HSL x 1. 300.000® (3)**

**PC¦§ = (HSL + HSPCCV + HSPCVK) x 50% (4)**

**10,5% BH = ( 1 + 2 + 3) x 10,5% (5)**

**L­¬ng cßn lÜnh = (1) + (2)+(3)+(4) –(5)**

- Chi trả lương cho giáo viên hợp đồng mùa vụ thay thế giáo viên biên chế của nhà trường nghỉ thai sản hoặc ốm bệnh hiểm nghèo nằm viện dài hạn, mức lương bằng mức lương của giáo viên diện hợp đồng thành phố.

***2. TiÒn c«ng:***

TiÒn c«ng lµ tiÒn hîp ®ång lao ®éng kho¸n viÖc ®­îc x©y dùng trªn yªu cÇu c«ng viÖc cô thÓ. Møc tiÒn c«ng thuª kho¸n tuú theo khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh ®­îc duyÖt theo tõng th¸ng.

*C¸c møc kho¸n cô thÓ:*

 §èi víi b¶o vÖ, vÖ sinh chi theo c¸c C«ng v¨n, QuyÕt ®Þnh cña Phßng gi¸o dôc vµ cña Thµnh phè vµ chi theo tháa thuËn hîp ®ång.

***2.1. TiÒn b¶o vÖ:***

- Chi l­¬ng b¶o vÖ 02 ng­êi lµ:

3.000.000®/th¸ng x 2 ng­êi = 6.000.000®/th¸ng/02ng­êi

 (*tù ®ãng BHXH, BHYT, BHTN, KPC§ hµng th¸ng).*

- Chi mua ¸o m­a, ñng, ®Ìn pin, mò, ch¨n, mµn, chiÕu, gèi......

- C¸c kho¶n chi kh¸c (nÕu cã nguån kinh phÝ)

***2.2. TiÒn vÖ sinh chung:***

- Chi l­¬ng vÖ sinh: 2.500.000®/th¸ng *(tù ®ãng BHXH, BHYT, BHTN, KPC§ hµng th¸ng).*

- Chi mua dông cô vÖ sinh c¸c lo¹i: VÝ dô: Chæi, gÇu hãt, quang g¸nh, g¨ng tay, ñng, n­íc tÈy röa vÖ sinh, bét th«ng cèng......

- C¸c kho¶n chi kh¸c (nÕu cã nguån kinh phÝ)

- Thuê chăm sóc vườn hoa, cây cảnh: 100.000đ/tháng.

- Khi có công việc theo thời vụ hoặc đột xuất phải thuê mướn nhân công thì thực hiện chi trả theo thoả thuận.

***2.3. Gi¸o viªn hîp ®ång:***

- Gi¸o viªn hîp ®ång thµnh phè theo møc l­¬ng hÖ sè 1,86 x víi nÒn l­¬ng c¬ së theo c«ng v¨n, Q§ cña thµnh phè *(®­îc h­ëng c¸c kho¶n BHXH, BHYT, BHTN hµng th¸ng, tù ®ãng KPC§).*

**3. TiÒn lµm thªm giê:**

***\* Nguyªn t¾c bè trÝ lµm thªm giê:***

- §èi víi gi¸o viªn, vÒ nguyªn t¾c: Ban gi¸m hiÖu vµ tæ chuyªn m«n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o bè trÝ c©n ®èi sè giê lªn líp cho gi¸o viªn.

Sè giê lªn líp theo tiªu chuÈn chung lµ 23 tiÕt/tuÇn, h¹n chÕ tèi ®a t×nh tr¹ng cã ng­êi thiÕu giê, cã ng­êi thõa giê. ChØ thanh to¸n tiÒn thõa giê trong c¸c tr­êng hîp kh«ng ®ñ gi¸o viªn, gi¸o viªn èm ®au dµi h¹n ch­a bè trÝ ®­îc nh©n lùc thay thÕ vµ c¸c tr­êng hîp nghØ ®ét xuÊt cã tÝnh chÊt bÊt kh¶ kh¸ng.

 - Thanh to¸n d¹y thªm giê cho gi¸o viªn theo th«ng t­ 50/2008/TTLT-BGD&§T-BTC ngµy 09/09/2008 cña Bé GD vµ §T "V/v h­íng dÉn chÕ ®é tr¶ l­¬ng lµm thªm giê ®èi víi nhµ gi¸o trong c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp”.

- Theo th«ng t­ sè 07/2013/TTLT-BGD§T-BVN-BTC ngµy 08 th¸ng 03 n¨m 2013 “VÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l­¬ng d¹y thªm giê ®èi víi nhµ gi¸o trong c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp”.

**\* C«ng thøc tÝnh 1 giê d¹y thªm cô thÓ:**

- TiÒn l­¬ng + PCCV + PCT.niªn x 12 th¸ng x 150%/Sè giê tiªu chuÈn c¶ n¨m

- Sè tiÕt tiªu chuÈn: TiÓu häc: 23 giê x 52 tuÇn = 1.196

+ Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;

+ Tiền lương 01 giờ dạy thêm = Tiền lương 01 giờ dạy x 150%;

+ Tiền lương 01 giờ dạy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Tiền lương 01 giờ dạy | = | Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học | x | Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ) |
| Định mức giờ dạy/năm | 52 tuần |

- Đối với giáo viên cơ sở giáo dục giáo viên tiÓu häc:

- Đối với nhà giáo làm công tác quản lý hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó;

- §èi víi kÕ to¸n, thñ quü, hµnh chÝnh: Sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn lµ 40 giê/tuÇn. NÕu ph¶i bè trÝ lµm thªm giê ngoµi giê hµnh chÝnh, ngµy nghØ, ngµy lÔ th× ®­îc bè trÝ

nghØ bï. Tr­êng hîp kh«ng thÓ bè trÝ nghØ bï míi ®­îc tÝnh chÕ ®é lµm thªm giê nh­ng ph¶i ®¶m b¶o hîp lý trong tõng tr­êng hîp vµ ®¶m b¶o tiÕt kiÖm hiÖu qu¶.

 - §èi víi l·nh ®¹o chØ tÝnh chÕ ®é lµm thªm giê trong tr­êng hîp kiªm nhiÖm c«ng viÖc dµi ngµy hoÆc cã tÝnh chÊt bÊt kh¶ kh¸ng.

 - Sè giê lµm thªm mçi c¸ nh©n kh«ng v­ît qu¸ 200 giê/1n¨m.

***\* Ph­¬ng ph¸p thanh to¸n chÕ ®é lµm thªm giê:***

 - ChÕ ®é thanh to¸n lµm thªm giê tÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ liªn tÞch sè 08/2005/TT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005 cña liªn Bé néi vô - Tµi chÝnh.

 - Møc thanh to¸n lµm thªm giê cè ®Þnh theo ph©n c«ng cña HiÖu tr­ëng nh­ b¶o vÖ tr­êng ngµy lÔ, tÕt ®­îc thanh to¸n tèi ®a 100.000/ng­êi/ngµy.

 - Thñ tôc thanh to¸n lµm thªm giê: KÕ to¸n ph¶i lËp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ nh­: GiÊy b¸o lµm thªm giê, b¶ng chÊm c«ng lµm thªm giê, b¶ng thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê.

 150% l­¬ng c¬ b¶n nÕu lµm thªm vµo ngµy th­êng

 200% l­¬ng c¬ b¶n nÕu lµm thªm vµo ngµy chñ nhËt.

 300% møc l­¬ng c¬ b¶n nÕu lµm thªm vµo ngµy lÔ tÕt.

**4. ChÕ ®é gi¸o viªn thÓ dôc:**

Thùc hiÖn chÕ ®é båi d­ìng vµ chÕ ®é trang phôc ®èi víi gi¸o viªn thÓ dôc, thÓ thao theo QuyÕt ®Þnh sè 51/2012/Q§TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2012.

- Gi¸o viªn d¹y bé m«n ThÓ dôc ®­îc trang bÞ quÇn ¸o mïa hÌ, mïa ®«ng, giÇy, tÊt theo chÕ ®é.

- §­îc thanh to¸n tiÒn phô cÊp ngoµi trêi theo quy ®Þnh:

 Sè tiÕt d¹y ngoµi trêi x 13.000®/tiÕt

**5. Chi phóc lîi tËp thÓ, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo l­¬ng:**

- TiÒn n­íc uèng chi theo nhu cÇu thùc tÕ, ®¶m b¶o ®ñ dïng cho c¸n bé, gi¸o viªn nhµ tr­êng nh­ng trªn tinh thÇn tiÕt kiÖm.

- C¸c kho¶n ®ãng gãp theo l­¬ng nh­: BHXH, BHYT, BHTN, KPC§ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc.

+ PhÇn BHXH, BHYT, BHTN: phÇn thuéc kinh phÝ Nhµ n­íc chi tr¶ 22% (Gåm BHXH: 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%). Nhµ tr­êng c¨n cø tæng quü l­¬ng tÝnh chuyÓn nép hµng th¸ng cho BHXH thµnh phè theo quy ®Þnh, hµng th¸ng nÕu cã ph¸t sinh èm ®au, thai s¶n th× nhµ tr­êng trÝch l¹i 2% trªn 18% BHXH ®Ó chi tr¶ kÞp thêi.

+ PhÇn BHXH vµ BHYT do b¶n th©n c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n 10,5% (Gåm BHXH: 8%, BHYT: 1.5%, BHTN: 1%).

Nhµ tr­êng cã tr¸ch nhiÖm thu trùc tiÕp cña c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc vµ chuyÓn cho BHXH thµnh phè theo quy ®Þnh luËt BHXH.

 + Kinh phÝ c«ng ®oµn: Nhµ tr­êng tiÕn hµnh chuyÓn nép KPC§ 2% cho c«ng ®oµn thµnh phè theo quý.

**6. Chi thanh toán điều tra thống kê phục vụ công tác Tự đánh giá, Đánh giá ngoài trường học:**

Chi theo kế hoạch tự đánh giá hằng năm của nhà trường, theo hướng dẫn số 3881/BGD ĐT-KHTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ GD&ĐT và thông tư số 125 /2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ tài chính và các công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Ninh.

 \*) Chi công tác Tự đánh giá:

 - Chi cá nhân:

 + Viết phiếu tự đánh giá tiêu chí: 40.000đ/1phiếu/1tiêu chí.

 + Viết báo cáo tự đánh giá hằng năm: 200.000đ/1báo cáo

 + Viết báo cáo tự đánh giá cả chu kỳ (5 năm): 1.000.000đ/báo cáo

 - Chi Hội đồng:

 - Mức chi bằng tổng số tiêu chí x 85.000đ/1tiêu chí.

 Chi văn phòng phẩm: - Chi theo thực tế sử dụng.

 Chi tập huấn: - Báo cáo viên: 100.000đ/người/ngày

 - Thành viên: 30.000đ/người/ngày

\*) Chi công tác đánh giá ngoài, chi theo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá ngoài.

**7. Chi chăm sóc sức khoẻ định kỳ cán bộ, công chức, viên chức, lao động:**

Thực hiện theo công văn số 909/LT-CĐGD-PGD&ĐT ngày 16/09/2016 của Phòng giáo dục và Công đoàn giáo dục Uông Bí về việc thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động 1 lần /năm vào đầu năm học bằng nguồn kinh phí chăm sóc sức khoẻ được bảo hiểm xã hội trích lại và nguồn kinh phí chi khác của đơn vị.

***8. Chi chế độ Giáo viên giảng dạy và học sinh khuyết tật, tự kỷ:***

***a. Đối với giáo viên:***

 Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi: Là giáo viên giảng dạy tại lớp học có người khuyết tật theo học, trong đó có ít nhất 01 học sinh là người khuyết tật được xác định theo giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mức chi trả cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật | = | Tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên | x 0,2 x | Tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật |

**b. Đối với học sinh:**

Được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 292/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ninh Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ một số trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tính Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020.

***9. Chi hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh hộ nghèo***

 Thực hiện theo Nghị định Số: 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định “về cơ chế thu, quản lý học phí đới với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021” của Chính phủ.

**II. ChÕ ®é c«ng t¸c phÝ:**

**1. Néi dung vµ ®èi t­îng thanh to¸n c«ng t¸c phÝ.**

 - ChÕ ®é thanh to¸n c«ng t¸c phÝ theo c«ng v¨n sè: 5806/UBND-TM3 ngµy 09/08/2017 cña UBND TØnh Qu¶ng Ninh vÒ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é héi nghÞ.

- Người đi công tác được thanh toán tiền chi phí đi lại bao gồm:

+ Chi phí chiều đi và về từ nhà hoặc cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác và theo chiều ngược lại.

+ Chi phí đi lại tại địa phương đến nơi công tác: từ chỗ nghỉ đến chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ ( lượt đi và lượt về).

+ Cước, phí di chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển cho bản thân và phương tiện của người đi công tác.

 + Cước tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ (nếu có) phục vụ trực tiếp cho chuyến đi công tác mà người đi công tác đã chi trả.

 + Cước hành lý của người đi công tác bằng phương tiện máy bay trong trường hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo. Trường hợp cơ quan đơn vị nơi cử người đi công tác và cơ quan, đơn vị nơi đến công tác đã bố trí phương tiện vận chuyển thì người đi công tác không được thanh toán các khoản chi phí này.

- Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, căn cứ tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi nguồn kinh phí được giao; thủ trưởng cơ quan, đơn vị

xem xét duyệt cho cán bộ, viên chức và người lao động được đi công tác bằng phương tiện máy bay, tàu hỏa, xe ô tô hoặc phương tiện công cộng hoặc các phương tiện khác bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả;

+ Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước: hạng ghế thường.

+ Đối với những vùng không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi công tác phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng xem xét quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi công tác đã thuê trên cơ sở hợp đồng thuê phương tiện hoặc biên nhận với chủ phương tiện( có tính đến giá vận tải phương tiện khác đang thực hiện cùng thời điểm tại vùng đó cho phù hợp).

 + Mức thanh toán: Theo giá ghi trên vé, hóa đơn, chứng từ mua vé hợp pháp theo quy định của pháp luật, hoặc giấy biên nhận của chủ phương tiện; giá vé không bao gồm các phí dịch vụ khác như: tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu.

- Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác: CBVCLĐ đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các địa bàn còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách với địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác.

- C¸n bé gi¸o viªn ®­îc cö ®i c«ng t¸c ph¶i cã giÊy ®i ®­êng cã x¸c nhËn cña HiÖu tr­ëng ngµy ®i, ngµy vÒ, lµm thñ tôc thanh to¸n kÓ tõ ngµy ®i c«ng t¸c vÒ møc chi nh­ sau:

**\* TiÒn vÐ tµu xe:**

*- Møc thanh to¸n theo vÐ tµu xe thùc tÕ:* KÕ to¸n kiÓm tra vÐ tµu, xe theo thùc tÕ cña ng­êi ®i c«ng t¸c nÕu ®Çy ®ñ chÝnh x¸c th× thanh to¸n theo ®óng chÕ ®é.

 ***- Møc theo h×nh thøc kho¸n:*** 1.000®/1Km x sè Km cña ng­êi ®i ®Õn n¬i c«ng t¸c. HoÆc thanh to¸n theo thùc tÕ.

**\* Phô cÊp l­u tró:**

- Tr­êng hîp ®i c«ng t¸c qua ®ªm t¹i vïng biÓn, h¶i ®¶o: 250.000®/ngµy( áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi về trên biển đảo).

- §i c«ng t¸c trong ngµy: 150.000®/ngµy

- §i c«ng t¸c nghØ l¹i qua ®ªm møc thanh to¸n lµ 200.000®/ ng­êi/ngµy

**\* Møc tiÒn thuª phßng nghØ t¹i n¬i ®Õn c«ng t¸c:**

- C¸n bé, c«ng chøc, viªn chức vµ ng­êi lao ®éng ®­îc c¬ quan cö ®i c«ng t¸c khi ph¸t sinh viÖc thuª phßng nghØ n¬i ®Õn c«ng t¸c th× ®­îc thanh to¸n tiÒn thuª phßng nghØ theo h×nh thøc kho¸n như sau:

§èi víi c¸c ®èi t­îng CBVC ®i c«ng t¸c ë quËn, thµnh phè thuéc trung ­¬ng vµ thµnh phè ®« thÞ lo¹i I thuéc TØnh møc kho¸n 400.000®/ng­êi/ ngµy.

§èi víi c¸c ®èi t­îng CBVC ®i c«ng t¸c t¹i huyÖn, thÞ x· thuéc thµnh phè trung ­¬ng, t¹i thÞ x·, thµnh phè cßn l¹i thuéc TØnh, møc kho¸n 300.000®/ng­êi/ngµy.

§èi víi c¸c vïng cßn l¹i, møc kho¸n: 250.000®/ngµy/ng­êi.

+ Trường hợp đi công tác theo điều động của cấp trên thời gian nhiều hơn 10 ngày/tháng thì thanh toán theo mức khoán ngủ 150.000đ/ngày.

- KÕ to¸n - Hµnh chÝnh, Thñ quü ®i c«ng t¸c l­u ®éng th­êng xuyªn trong ®Þa bµn thµnh phè ®­îc kho¸n c«ng t¸c phÝ nh­ sau:

 + KÕ to¸n, hµnh chÝnh: 500.000®/ng­êi/th¸ng.

 + Thñ quü : 200.000®/ng­êi/th¸ng.

**2. C¨n cø ®Ó thanh to¸n:**

+ GiÊy ®i ®­êng cña ng­êi ®i c«ng t¸c cã ®ãng dÊu x¸c nhËn cña c¬ quan, ®¬n vÞ n¬i ®Õn c«ng t¸c (hoÆc cña kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch n¬i c­ tró).

 + V¨n b¶n hoÆc kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®· ®­îc thñ tr­ëng c¬ quan, ®¬n vÞ phª duyÖt; c«ng v¨n; giÊy mêi; v¨n b¶n tr­ng tËp tham gia ®oµn c«ng t¸c.

 + Hãa ®¬n; chøng tõ mua vÐ hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi ®i c«ng t¸c b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc giÊy biªn nhËn cña chñ ph­¬ng tiÖn.

Riªng chøng tõ thanh to¸n vÐ m¸y bay ngoµi cuèng vÐ (hoÆc vÐ ®iÖn tö) ph¶i kÌm theo thÎ lªn m¸y bay theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr­êng hîp mÊt thÎ lªn m¸y bay th× ph¶i cã c¸c nhËn cña c¬ quan ®¬n vÞ cö ®i c«ng t¸c (¸p dông thanh to¸n chi phÝ ®i l¹i theo thùc tÕ).

 + B¶ng kª ®é dµi qu·ng ®­êng ®i c«ng t¸c tr×nh thñ tr­ëng c¬ quan ®¬n vÞ duyÖt thanh to¸n ( ¸p dông thanh to¸n kho¸n chi phÝ ®i l¹i)

 + Hãa ®¬n, chøng tõ thuª phßng nghØ hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (¸p dông khi thanh to¸n tiÒn thuª phßng nghØ theo hãa ®¬n thùc tÕ).

 Tr­êng hîp ng­êi ®i c«ng t¸c ®­îc c¬ quan, ®¬n vÞ n¬i ®Õn c«ng t¸c bè trÝ phßng nghØ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn, th× ng­êi ®i c«ng t¸c kh«ng ®­îc thanh to¸n tiÒn thuª phßng nghØ. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn ng­êi ®i c«ng t¸c ®· ®­îc c¬ quan, ®¬n vÞ n¬i ®Õn c«ng t¸c bè trÝ phßng nghØ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn nh­ng vÉn ®Ò nghÞ c¬ quan, ®¬n vÞ cö ®i c«ng t¸c thanh to¸n tiÒn thuª phßng nghØ th× ng­êi ®i c«ng t¸c ph¶i nép l¹i sè tiÒn ®· ®­îc thanh to¸n cho c¬ quan, ®¬n vÞ ®ång thêi ph¶i bÞ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ng­êi lao ®éng.

**III. Chi phÝ vËt t­ v¨n phßng, dÞch vô c«ng céng, chÕ ®é mua s¾m, qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n c«ng:**

**1. TiÒn th­ëng häc sinh:**

Khen th­ëng häc sinh mçi n¨m häc mét lÇn vµo dÞp tæng kÕt n¨m häc. Tr­êng lËp danh s¸ch häc sinh ®­îc khen th­ëng vµ ®Ýnh kÌm QuyÕt ®Þnh cña HiÖu tr­ëng ®Ó thanh to¸n.

**2. Chi phÝ vËt t­, v¨n phßng phÈm:**

- ChÕ ®é chi v¨n phßng phÈm hµng n¨m thùc hiÖn chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt cho gi¸o viªn b»ng tiÒn mÆt víi møc chi: 138.000 ®ång/ gi¸o viªn/líp ( Theo tê tr×nh sè: 302/TTr-GD&§T ngú 25/8/2008 ®· ®­îc Chñ tÞch UBND ThÞ x· phª duyÖt).

- ChÕ ®é chi häc phÈm hµng n¨m thùc hiÖn chi tr¶ cho gi¸o viªn víi møc chi: 200.000®ång/ng­êi/n¨m.

- Nhµ tr­êng ph¶i trang bÞ cho gi¸o viªn Ên phÈm, sæ chñ nhiÖm, sæ dù giê, sæ b¶o gi¶ng, sæ chuyªn m«n...)

- ChÕ ®é chi v¨n phßng phÈm phôc vô cho c«ng t¸c KÕ to¸n, Thñ quü, Hµnh chÝnh v¨n th­ nh­ mùc in, giÊy A4, sæ s¸ch, phong b×, bót, dao, kÐo......Giao cho bé phËn hµnh chÝnh mua s¾m theo nhu cÇu thùc tÕ, theo ®óng chÕ ®é quyÕt ®Þnh, theo c«ng viÖc lµm.

**3. Sö dông m¸y in, m¸y ph« t«:**

 - ChØ sö dông cho viÖc c«ng nh­ in Ên tµi liÖu, c«ng v¨n, biÓu mÉu phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n, kh«ng sö dông vµo viÖc riªng.

**4. Sö dông ®iÖn tho¹i, Internet:**

 - Trang bÞ t¹i nhµ tr­êng 01 ®iÖn tho¹i cè ®Þnh ®Æt t¹i phßng hiÖu tr­ëng. ChØ sö dông ®iÖn tho¹i vµo viÖc c«ng, khi ®µm tho¹i cÇn chuÈn bÞ tr­íc néi dung vµ trao ®æi ng¾n gän. ChØ sö dông ®iÖn tho¹i vµo viÖc c«ng khi cã t×nh huèng ®ét xuÊt hoÆc theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o.

 - KÕt nèi Internet thuª bao cho phßng hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng, kÕ to¸n, thñ quü chØ truy cËp khai th¸c th«ng tin phôc vô cho viÖc c«ng cña nhµ tr­êng.

 - Thanh to¸n c­íc ®iÖn tho¹i vµ Internet theo thùc tÕ hµng th¸ng.

**5. ChÕ ®é sö dông ®iÖn, n­íc:**

- Nhµ tr­êng ®¶m b¶o l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, n­íc, qu¹t ®ñ dïng cho ho¹t ®éng vµ sinh ho¹t chung cña c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh.

 - Mäi c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh ph¶i cã ý thøc sö dông tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ tµi s¶n chung.

- T¾t hÕt thiÕt bÞ sö dông ®iÖn tr­íc khi ra khái phßng häc, phßng lµm viÖc.

 - Chi phÝ ®iÖn, n­íc hµng th¸ng thanh to¸n thùc tÕ theo ho¸ ®¬n trªn tinh thÇn tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ.

- §­îc phÐp mua c¸c dông cô vµ söa ch÷a, thay thÕ ®iÖn, n­íc khi háng.

**6. ChÕ ®é mua s¾m, söa ch÷a vµ sö dông tµi s¶n c«ng:**

- Tµi s¶n trong c¸c phßng häc vµ phßng lµm viÖc lµ tµi s¶n c«ng, c¸n bé gi¸o viªn ph¶i cã ý thøc gi÷ g×n, sö dông vµ b¶o qu¶n cÈn thËn, ®ång thêi nh¾c nhë vµ gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o vÖ cña c«ng nh­ c¸c thÇy, c« gi¸o.

- Tµi s¶n c«ng t¹i c¸c phßng häc vµ lµm viÖc ®­îc bµn giao tay ba gi÷a b¶o vÖ, gi¸o viªn chñ nhiÖm hoÆc ng­êi sö dông. Mäi ng­êi kh«ng ®­îc tù ý di chuyÓn tµi s¶n tõ phßng nµy sang phßng kh¸c khi ch­a cã chñ tr­¬ng cña nhµ tr­êng, kh«ng biÕn tµi s¶n c«ng thµnh tµi s¶n c¸ nh©n.

Tr­êng hîp ®Ó mÊt m¸t, h­ háng tµi s¶n ph¶i x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n, b¸o c¸o ban gi¸m hiÖu xö lý, nÕu do lçi chñ quan hoÆc cè ý lµm mÊt m¸t, h­ háng tµi s¶n ph¶i båi th­êng.

§Þnh k× hoÆc ®ét xuÊt, c¸c bé phËn cã nhu cÇu mua s¾m söa ch÷a tµi s¶n lËp giÊy ®Ò nghÞ tr×nh l·nh ®¹o phª duyÖt. Bé phËn hµnh chÝnh cïng phßng tµi vô chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc ®i mua hoÆc söa ch÷a tµi s¶n theo chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh hiÖn hµnh.

Xây dựng, tu sửa, mua đất màu, mua sắm dụng cụ chăm sóc vườn hoa cây cảnh, dụng cụ vệ sinh môi trường.

**6. ChÌ n­­íc v¨n phßng cho gi¸o viªn hµng ngµy:**

Chi theo ho¸ ®¬n thùc tÕ trªn c¬ së tiÕt kiÖm.

**7. C¸c kho¶n viÖn trî, tµi trî, quµ biÕu, tÆng, cho:**

§èi víi c¸c kho¶n viÖn trî, tµi trî, quµ biÕu, tÆng cho nhµ tr­êng thùc hiÖn nghiªm tóc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 43/2006/N§-CP ngµy 25/04/2006 cña ChÝnh phñ, Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC ngµy 09/08/2006 cña Bé Tµi ChÝnh, Th«ng t­ sè 29/2012/TT-BGD&§T ngµy 10/9/2012 cña Bé Gi¸o dôc Vµ §µo T¹o.

**IV. Chi nghiÖp vô chuyªn m«n**

**1. Chi tæ chøc chuyªn ®Ò d¹y häc:**

- C¸c tæ chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y chuyªn ®Ò ph¶i ®¶m b¶o thiÕt thùc hiÖu qu¶. Mét n¨m häc tæ chøc kh«ng qu¸ 02 chuyªn ®Ò víi m«n To¸n, 03 chuyªn ®Ò víi m«n TiÕng viÖt, 01 chuyªn ®Ò víi c¸c m«n cßn l¹i ë 1 khèi líp.

 *Møc chi cô thÓ cho mçi chuyªn ®Ò nh­ sau:*

**+ CÊp tæ: *(Khi cã nguån kinh phÝ)***

 - Trang trÝ kh¸nh tiÕt: Kh«ng qu¸ 300.000®

 - Ng­êi d¹y: 100.000®/ng­êi/chuyªn ®Ò

- Ng­êi b¸o c¸o: 50.000®/ng­êi/chuyªn ®Ò

 - Lµm ®å dïng, c¸c thiÕt bÞ d¹y häc minh ho¹: Tõ 300.000 ®Õn 500.000®

 - In Ên tµi liÖu : 50.000® ®Õn 150.000®/chuyªn ®Ò

 - Chi n­íc uèng : 5.000® ®Õn 7.000®/ng­êi/chuyªn ®Ò

 - Phôc vô: 50.000® ®Õn 80.000®/ng­êi/chuyªn ®Ò hoÆc theo c«ng viÖc lµm.

**+ CÊp tr­êng: *( Khi cã nguån kinh phÝ - theo c«ng viÖc thùc tÕ)***

 - Trang trÝ kh¸nh tiÕt: 350.000®

 - Ng­êi d¹y: 100.000®

- ViÕt b¸o c¸o chuyªn ®Ò: 50.000®

 - Lµm ®å dïng, c¸c thiÕt bÞ d¹y häc minh ho¹: Tõ 500.000 ®Õn 1.000.000®

 - In Ên tµi liÖu: 200.000®

 - Thuª héi tr­êng, loa m¸y, ph«ng b¹t: Theo thùc tÕ

 - Chi n­íc uèng : 5.000® ®Õn 7.000®/ng­êi/chuyªn ®Ò

 - Phôc vô: 50.000® ®Õn 100.000®/ng­êi/chuyªn ®Ò hoÆc theo c«ng viÖc lµm

- Hoa t­¬i: 300.000®

- Chi kh¸c: 250.000®

**2. Chi tæ chøc ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ toµn tr­êng:**

 Hµng n¨m nhµ tr­êng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ An toµn giao th«ng, v¨n nghÖ, giao l­u c¸c héi thi, 22/12 ....

 *Møc chi cô thÓ nh­ sau:*

 - Tæ chøc x©y dùng néi dung, ®¹o diÔn ch­¬ng tr×nh: 500.000®

 - Trang trÝ kh¸nh tiÕt: Tõ 700.000® ®Õn 1.000.000®

 - §¹o cô trang phôc: Tõ 3.000.000® ®Õn 5.000.000®

 - Gi¸m kh¶o: 50.000®/1ng­êi

 - In Ên tµi liÖu: Tõ 200.000 ®Õn 500.000®

 - Thuª héi tr­êng, loa m¸y, ph«ng b¹t, hoa t­¬i, n­íc uèng....: Theo thùc tÕ

 - Phôc vô: Tõ 50.000® ®Õn 100.000®/ng­êi

 - Chi kh¸c: 500.000®

**3. Chi giao l­u Olympic c¸c m«n häc vµ viÕt ch÷ ®Ñp.**

Møc chi cô thÓ cho mçi lÇn tæ chøc thi nh­ sau:

- Trang trÝ kh¸nh tiÕt: 500.000®

- Chi nước uống: 20.000đ/ người/ ngày tổ chức chuyên đề, ngoại khoá.

- Lµm ®Ò thi (ra ®Ò, ph« t«): 500.000®

- Coi thi: 50.000®/ng­êi/buæi.

- ChÊm thi: 10.000®/bµi

- Chi khác: 500.000đ.

- Riªng tæ chøc thi viÕt ch÷ ®Ñp HiÖu tr­ëng cã thÓ quyÕt ®Þnh chi thªm phÝ mua bót nÐt thanh, nÐt ®Ëm, giấy viết, mực cho häc sinh vµ gi¸o viªn ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt nhÊt. Møc chi cô thÓ theo ho¸ ®¬n thùc tÕ.

**4. Chi c«ng t¸c gi¸m ®Þnh gi¸o viªn d¹y giái, héi thao gi¶ng:**

 C«ng t¸c gi¸m ®Þnh gi¸o viªn d¹y giái chi theo møc quy ®Þnh cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång gi¸m ®Þnh.

 *Møc chi cô thÓ nh­ sau:*

- Trang trÝ: 700.000®

 - Chñ tÞch, PCT : 50.000® ®Õn 100.000®/ng­êi

 - Th­ kÝ : 50.000® ®Õn 70.000®/ng­êi

 - Uû viªn dù giê : 50.000® ®Õn 70.000®/ng­êi

 - Gi¸m ®Þnh hå s¬: 50.000® ®Õn 70.000®/hå s¬

 - Chi n­íc uèng: 5.000® ®Õn 7.000®/ng­êi

 - V¨n phßng phÈm phôc vô c«ng viÖc hå s¬: 500.000® ®Õn 1.000.000®

 - Phßng tµi vô, phôc vô: 50.000® ®Õn 70.000®/ng­êi

\* C¸c héi thi cña häc sinh hµng n¨m ngoµi kinh phÝ tæ chøc héi thi nh­ bÕ gi¶ng cßn cã kinh phÝ båi d­ìng häc sinh tham gia luyÖn tËp trong ®éi tuyÓn: Møc chi tõ 3.000® ®Õn 5.000® ngµy/HS.

\* NÕu häc sinh nµo ®­îc cö ®i thi cÊp Thµnh phè th× ®­îc hç trî tiÒn tµu xe, tiÒn ¨n: tối thiểu kh«ng qu¸ 50.000®/ngµy/HS

VD: §i thi bãng ®¸, häc sinh giái, ho¹ my vµng ...)

**5. C«ng t¸c xÐt HTCT- TH vµ tuyÓn sinh líp 1:**

- Häc sinh HTCT - TH ph¶i nép tiÒn hå s¬ theo quy ®Þnh chung cña Së gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

- Tæ lµm hå s¬ do hiÖu tr­ëng ra quyÕt ®Þnh, Héi ®ång xÐt HTCT-TH ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Phßng gi¸o dôc vµ §µo t¹o møc chi cô thÓ nh­ sau:

 - Chñ tÞch, phã chñ tÞch: 50.000®/ng­êi/ngµy

 - Th­ ký: 50.000®/ng­êi/ngµy

 - Hå s¬: 30.000®/1 hå s¬

- In Ên tµi liÖu, v¨n phßng phÈm: 300.000®

 - Chi kh¸c: 300.000®

**6. Chi mua s¸ch vµ tµi liÖu chuyªn m«n, ®å dïng d¹y häc:**

- Chi theo nhu cÇu thùc tÕ, theo ®Ò xuÊt cña tæ tr­ëng chuyªn m«n, hiÖu tr­ëng phª duyÖt, tæ chuyªn m«n hoÆc hµnh chÝnh trùc tiÕp mua vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh.

**7. Chi ®¸nh gi¸ chÊt l­îng chuÈn tr­êng tiÓu häc:**

- Chi theo nhu cÇu thùc tÕ, theo ®Ò xuÊt cña Tæ tr­ëng chuyªn m«n, theo Th«ng t­ 125/2014/TTLT-BTC-BGD§T ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2014 cña Bé tµi chÝnh. HiÖu tr­ëng phª duyÖt, tæ chuyªn m«n hoÆc tæ hµnh chÝnh trùc tiÕp mua vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh.

**8. Chi ®µo t¹o, båi d­ìng x©y dùng ®éi ngò**:

- Hç trî gi¸o viªn tham dù c¸c líp båi d­ìng ng¾n ngµy: 25.000®/ngµy/người. (NÕu cã kinh phÝ).

- Hç trî gi¸o viªn tham dù c¸c líp båi d­ìng dµi ngµy: tiÒn häc phÝ, tµi liÖu vµ 25.000 ®/ngµy (nÕu cã kinh phÝ).

**9. C¸c kho¶n chi kh¸c:**

 \* Chi Héi khoÎ phï ®æng (nÕu cã), chi héi diÔn v¨n nghÖ gi¸o viªn vµ häc sinh, thi Hoạ My vàng, thi các môn thể dục thể thao…( Cấp thành phố, tỉnh )

- Chi cho học sinh tham dự các cuộc thi:

+ Kinh phí tập luyện : 20.000đ/người

+ Kinh phí thi đấu : 30.000đ/người

+ Trang phục, đạo cụ, hãa trang, hàng hóa phục vụ hội thi được mua theo tình hình thực tế, trªn tinh thÇn tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ.

- Hỗ trợ giáo viên huấn luyện các đội tuyển TDTT, luyện tập đội văn nghệ, 15.000đ/1 tiết. (Mỗi buổi không quá 3 tiết, mỗi đợt không quá 10 buổi)

+ Giáo viên huấn luyện TDTT, GV tập văn nghệ phải có kế hoạch được hiệu trưởng duyệt mới được thanh toán kinh phí.

+ Thuê đạo diễn dàn dựng chương trình: 5.000.000đ

+ Giáo viên đưa học sinh tham dự các cuộc thi: 30.000đ/người/ngày.

+ Giáo viên tham gia các cuộc thi: 50.000đ/người/ngày.

- Theo điều kiện và yêu cầu của nhiệm vụ năm học, hàng năm Hiệu trưởng có thể quyết định cho vẽ trang trí các phòng học và phòng chức năng để phục vụ công tác chuyên môn và mỹ quan trong nhà trường.

**V. Chi tæ chøc héi nghÞ, tiÕp kh¸ch**

**1. Chi héi nghÞ.** *(Chi theo Q§ hiÖn hµnh, th«ng t­, c«ng v¨n, v¨n b¶n cña Nhµ n­íc)*

Mỗi năm học chi cho các hội nghị và các ngày lễ lớn sau:

1. Khai giảng năm học mới.

2. Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, lao động.

3. Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

4. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ 19/5.

5. Tổng kết năm học.

6. Lễ kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

7. Hội khỏe phù đổng cấp trường.

...................

**- Nội dung chi:**

+ Trang trí khánh tiết: 500.000đ.

+ Tiền nước: 20.000đ/đại biểu.

+ Thuê ô, dù, phông bạt: 5.000.000đ.

+ Thuê loa máy (nếu cần thiết): 3.000.000đ.

+ Chi văn nghệ phục vụ các buổi lễ: Theo thực tế nhưng không quá 3.000.000đ/cuộc

+ Chi khác: 500.000đ.

+ Chi mua hàng hóa phục vụ hội nghị ( Cờ dây, phướn, cờ Tổ quốc, hoa tươi, nước uống…) theo tình hình thực tế nhưng không quá 6.000.000đ/hoạt động.

Mức chi cụ thể phải được Hiệu trưởng duyệt trước khi tổ chức.

**2. Chi tiÕp kh¸ch.**

- ViÖc tiÕp kh¸ch cña nhµ tr­êng ph¶i theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ n­íc t¹i Th«ng t­ sè 01/2010/TT-BTC ngµy 6/1/2010 cña Bé Tµi chÝnh vµ QuyÕt ®Þnh sè 5806/UBND-TM3 ngµy 09/08/2017 cña UBND tØnh Qu¶ng Ninh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é héi nghÞ trªn ®Þa bµn TØnh Qu¶ng Ninh.

- Chi n­íc uèng: Kh«ng qu¸ 20.000®/ buæi( nöa ngµy)/ ®¹i biÓu.

- Chi mêi c¬m th©n mËt: Kh«ng qu¸ 100.000®/ng­êi/ngµy.

**VI. ChÕ ®é ph©n phèi sö dông kinh phÝ tiÕt kiÖm:**

**1. Nguyªn t¾c ph©n phèi kinh phÝ tiÕt kiÖm:**

 - KÕt thóc n¨m ng©n s¸ch, kinh phÝ th­êng xuyªn giao tù chñ tiÕt kiÖm cña ®¬n vÞ (do nghØ h­u, chuyÓn c«ng t¸c nÕu c¬ quan cÊp trªn kh«ng thu håi l¹i sè tiÒn kinh phÝ ®ã) ®­îc sö dông nh­ sau :

 - Bæ sung t¨ng thªm thu nhËp cho CB,GV,NV nh­ng ph¶i ®¶m b¶o tæng kinh phÝ chi bæ sung t¨ng thu nhËp kh«ng vù¬t qu¸ quü tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng theo quy ®Þnh trõ PC lµm ®ªm, thªm giê, trùc.. (Møc cô thÓ do hiÖu tr­ëng quyÕt ®Þnh c¨n cø vµo sè kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc)

 - Sè cßn l¹i chi cho khen th­ëng vµ phóc lîi tËp thÓ.

**2. Quy ®Þnh vÒ chi tr¶ thu nhËp t¨ng thªm: (nÕu cã kinh phÝ)**

- Ph­¬ng ph¸p ph©n phèi c¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng vµ sù ®ãng gãp cña mçi c¸ nh©n qua c«ng t¸c b×nh xÐt thi ®ua ph©n lo¹i lao ®éng cña tõng tæ chuyªn m«n theo c¸c møc A, B, C vµ c¸c hÖ sè ®i kÌm:

+ Hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô: A: 1,0

+ Hoµn thµnh tèt nhiÖm vô: B: 0,8

 + Hoµn thµnh nhiÖm vô: C: 0,6

 + Kh«ng xÕp lo¹i: 0

 - §èi t­îng ®­îc chi tr¶ gåm c¸n bé, gi¸o viªn trong biªn chÕ, kÓ c¶ hîp ®ång dµi h¹n. C¨n cø kÕt qu¶ ph©n lo¹i, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n thu nhËp t¨ng thªm ®Ó thanh to¸n.

 - Tr­êng hîp trong n¨m häc, sau khi xem xÐt møc kinh phÝ cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®­îc, hiÖu tr­ëng cã thÓ quyÕt ®Þnh t¹m chi tr­íc thu nhËp t¨ng thªm theo 6 th¸ng ®Çu n¨m. Møc t¹m chi kh«ng v­ît qu¸ 60% sè kinh phÝ cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc cña 6 th¸ng ®Çu n¨m.

**3. Chi khen th­ëng: (nÕu cã kinh phÝ)**

 - §Þnh kú theo n¨m häc hoÆc kÕt thóc n¨m häc, hiÖu tr­ëng quyÕt ®Þnh khen th­ëng c¸c danh hiÖu tËp thÓ c¸ nh©n trªn c¬ së ®Ò xuÊt ý kiÕn cña c¸c tæ chuyªn m«n sau khi ®· thèng nhÊt víi ban chÊp hµnh c«ng ®oµn nhµ tr­êng gåm cã c¸c danh hiÖu: ChiÕn sÜ thi ®ua, gi¸o viªn d¹y giái, tæ lao ®éng xuÊt s¾c, tæ lao ®éng giái.

 - Møc chi th­ëng c¸ nh©n tõ: 100.000® ®Õn 300.000®

 - Møc chi th­ëng tËp thÓ tõ: 300.000® ®Õn 500.000®

- Chi th­ëng cho lao ®éng tiªn tiÕn, chiÕn sÜ thi ®ua theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

- Danh hiÖu c¸ nh©n = 0,3 lÇn x møc l­¬ng c¬ së.

- Danh hiÖu tËp thÓ = 0,8 lÇn x møc l­¬ng c¬ së.

HiÖu tr­ëng quyÕt ®Þnh khen th­ëng ®ét xuÊt cho c¸c c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®Æc biÖt khi cÇn biÓu d­¬ng kÞp thêi møc chi tõ 100.000 ®Õn 300.000®.

**4. Chi phóc lîi tËp thÓ: ( nÕu cã kinh phÝ)**

- Chi quµ tÕt nguyªn ®¸n, ngµy 20/11 møc chi tõ 200.000® ®Õn 500.000®/ng­êi.

- Chi quµ nh©n c¸c ngµy tÕt d­¬ng lÞch, 20/11, 08/03, 30/04, 01/05, 02/09 møc chi tõ 100.000® ®Õn 300.000®/ng­êi.

- Chi hái th¨m c¸n bé, gi¸o viªn èm ®au, n»m viÖn, hiÕu, hû kh«ng qu¸ 300.000®/tr­êng hîp/n¨m

 - Chi hç trî ®ång phôc gi¸o viªn: møc chi kh«ng qu¸ 1.000.000®/ng­êi/n¨m

- Chi hç trî gi¸o viªn ®i th¨m quan, häc tËp kinh nghiÖm kh«ng qu¸ 1.000.000®/ng­êi/n¨m.

- Chi ®èi ngo¹i c¸c c¬ quan h÷u quan nh©n c¸c ngµy lÔ tÕt: Phßng gi¸o dôc, Phßng tµi chÝnh, Kho b¹c nhµ n­íc, c¬ quan thanh tra, c¸c c¬ quan cã liªn ®íi.

**5. C¸c kho¶n chi kh¸c:** Ngoµi c¸c néi dung ®· nªu trªn ®©y, tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ cña tr­êng, hiÖu tr­ëng cã thÓ quyÕt ®Þnh chi bæ sung c¸c kho¶n chi kh¸c ph¸t sinh nh­ng ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c ®óng ng­êi, ®óng viÖc, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶.

**C. chi tõ nguån thu tháa thuËn:**

**1.**  C**hi phôc vô b¸n tró cô thÓ nh­ sau:**

- Tiền thuê người nấu và quản lý trông trưa: Tính các chi phí (trả công thuê người nấu, bồi dưỡng làm ngoài giờ cho cán bộ, giáo viên phục vụ, quản lý học sinh ăn, nghỉ buổi trưa) để quy ra mức thu/tháng/học sinh; Định mức chi tiền chăm sóc bán trú/giờ đối với giáo viên, nhân viên được phân công trực tiếp chăm sóc bán trú căn cứ theo công văn số 2257/SGD&ĐT-KHTC ngày 23/8/2017 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2017 - 2018.

+ TiÒn c«ng thuª ng­êi nÊu: 2.800.000®/ng­êi/th¸ng

+ TiÒn båi d­ìng tr«ng tr­a gi¸o viªn: 1.996.000®/ng­êi/th¸ng

+ TiÒn båi d­ìng qu¶n lý chØ ®¹o :

 . Hiệu trưởng: 1.330.000®/ng­êi/th¸ng

 . Phó Hiệu trưởng: 998.000đ/người/tháng

+ TiÒn båi d­ìng y tÕ - thủ quỹ: 1.497.000®/ng­êi/th¸ng

+ KÕ to¸n: 998.000®/ng­êi/th¸ng

**2. Chi học ngoại khóa tiếng anh**

**a. Tiếng anh Phonics:**

 Thực hiện chi theo kế hoạch số 15/KH-THPĐA của nhà trường về việc Hợp tác giảng dạy Tiếng Anh Phonics UK cho học sinh tiểu học năm học 2017- 2018.

**VII. Nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh néi bé:**

 1. Ngoµi c¸c kho¶n chi theo th¸ng cho c¸ nh©n, c¸c kho¶n chi kh«ng thùc hiÖn kho¸n chi khi thanh to¸n ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp lÖ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

2. C¸c c¸ nh©n thanh to¸n t¹m øng ph¶i thanh to¸n ®Çy ®ñ víi kÕ to¸n chËm nhÊt lµ 05 ngµy sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc.

3. KÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc vµ h­íng dÉn mäi thµnh viªn trong nhµ tr­êng thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ quy chÕ nµy.

**PhÇn III - §iÒu kho¶n thi hµnh**

 1. Quy chÕ nµy ®­îc x©y dùng dùa trªn c¬ së thèng nhÊt gi÷a Ban gi¸m hiÖu, Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn tr­êng, Héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc vµ ®­îc 100% CBCNVC nhµ tr­êng nhÊt trÝ th«ng qua, cã sù chuÈn y cña HiÖu tr­ëng vµ Chñ tÞch c«ng ®oµn nhµ tr­êng.

 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã nh÷ng vÊn ®Ò bÊt hîp lý hoÆc ch­a ®­îc quy ®Þnh trong quy chÕ nµy th× sÏ ®­îc xem xÐt söa ®æi, bæ sung vµ th«ng qua toµn thÓ c¸n bé c«ng chøc trong c¬ quan. TÊt c¶ c¸c c¸n bé c«ng chøc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ nµy./.

 3. Quy chÕ chi tiªu néi bé nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2018 vµ ®­îc ¸p dông 01 n¨m kÓ tõ ngµy ban hµnh.

 **Chñ tÞch c«ng ®oµn**  **HiÖu tr­ëng**

 **NguyÔn ThÞ Duyªn NguyÔn ThÞ Kim Cóc**