|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG CBCNV CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM** | | | |
|  | ***Tháng 13/2019*** | | | |
|  | *Họ và tên:* ***1*** | *Bộ phận công tác:* ***2*** | | |
| ***Stt*** | ***Diễn Giải*** | ***Hệ số*** | ***Số tiền*** | ***Ghi chú*** |
| **I** | **Tổng tiền lương và thu nhập được nhận** |  |  |  |
| 1 | Hệ số lương cấp bậc |  | 3 |  |
| 2 | Tiền lương cơ bản |  | 5 |  |
| 3 | Phụ cấp trách nhiệm |  | 7 |  |
| 4 | Lương sản phẩm |  | 8 |  |
| 5 | Lương sản phẩm bổ sung |  | 9 |  |
| 6 | Phụ cấp ăn trưa |  | 10 |  |
| 7 | Phụ cấp điện thoại |  | 11 |  |
| 8 | Phụ cấp may mặc |  | 13 |  |
| 9 | Phụ cấp gửi xe |  | 12 |  |
| 10 | Phụ cấp, thưởng khác |  | 14 |  |
|  | **Tổng cộng** |  | **15** |  |
| **II** | **Các khoản phải nộp theo qui định** |  |  |  |
| 1 | BHXH | 8% | 16 |  |
| 2 | BHYT | 1.5% | 17 |  |
| 3 | BHTN | 1% | 18 |  |
| 4 | TNCN |  | 23 |  |
|  | **Tổng cộng các khoản phải nộp** |  | **20** |  |
| **III** | **Các khoản phải trả, phải nộp khác** |  | 19 |  |
| **IV** | **Tiền lương và thu nhập được lĩnh** |  | **25** |  |
|  | (IV)=(I)-(II)-(III) |  |  |
|  |  |  | Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020 | |
|  | Kế toán Thủ Quỹ | Giám Đốc |  | Người nhận tiền |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG CBCNV CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM** | | | |
|  | ***Tháng 13/2019*** | | | |
|  | *Họ và tên:* ***Hoàng Quốc Khánh*** | *Bộ phận công tác:* ***Ban GĐ*** | | |
| ***Stt*** | ***Diễn Giải*** | ***Hệ số*** | ***Số tiền*** | ***Ghi chú*** |
| **I** | **Tổng tiền lương và thu nhập được nhận** |  |  |  |
| 1 | Hệ số lương cấp bậc |  |  |  |
| 2 | Tiền lương cơ bản |  | 29,200,000 |  |
| 3 | Phụ cấp trách nhiệm |  |  |  |
| 4 | Lương sản phẩm |  |  |  |
| 5 | Lương sản phẩm bổ sung |  |  |  |
| 6 | Phụ cấp ăn trưa |  |  |  |
| 7 | Phụ cấp điện thoại |  |  |  |
| 8 | Phụ cấp may mặc |  |  |  |
| 9 | Phụ cấp gửi xe |  |  |  |
| 10 | Phụ cấp, thưởng khác |  | 14,600,000 |  |
|  | **Tổng cộng** |  | **43,800,000** |  |
| **II** | **Các khoản phải nộp theo qui định** |  |  |  |
| 1 | BHXH | 8% |  |  |
| 2 | BHYT | 1.5% |  |  |
| 3 | BHTN | 1% |  |  |
| 4 | TNCN |  | 4,590,000 |  |
|  | **Tổng cộng các khoản phải nộp** |  | **4,590,000** |  |
| **III** | **Các khoản phải trả, phải nộp khác** |  |  |  |
| **IV** | **Tiền lương và thu nhập được lĩnh** |  | **39,210,000** |  |
|  | (IV)=(I)-(II)-(III) |  |  |
|  |  |  | Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020 | |
|  | Kế toán Thủ Quỹ | Giám Đốc |  | Người nhận tiền |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TNCN |  |  |  |
|  | **Tổng cộng các khoản phải nộp** |  | **-** |  |
| **III** | **Các khoản phải trả, phải nộp khác** |  |  |  |
| **IV** | **Tiền lương và thu nhập được lĩnh** |  | **9,480,,000** |  |
|  | (IV)=(I)-(II)-(III) |  |  |
|  |  |  | Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020 | |
|  | Kế toán Thủ Quỹ | Giám Đốc |  | Người nhận tiền |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kế toán Thủ Quỹ | Giám Đốc |  | Người nhận tiền |
|  |  |  |  |  |