|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo   |  | | --- | |  | | **«ORG\_NAME2»** | | | | | |  |  |  |
| **«TITLE\_NAME»** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | Ngày công tiêu chuẩn: | | | «CONGCHUAN» |
| **THÔNG TIN CBCNV** | | | | | | | | | **«TONG\_LUONG»** |
| Mã NV: | «EMPLOYEE\_CODE» | Số TK: | «BANK\_NO» | | | Trong đó: | Lương thử việc/Thời vụ: | | **«LUONG\_THUVIEC»** |
| Họ tên: | «FULLNAME\_VN» | CDCV: | «CHUCDANH» | | | Lương cơ bản: | | «LUONG\_COBAN» |
| BPCT: | «ORG\_NAME» | Cấp NS: | «RANK\_NAME» | | | Chi phí hỗ trợ: | | «CHIPHI\_HOTRO» |
| PC đắt đỏ, vùng miền, đặc thù… | | «PC\_DATDO\_VUNGMIEN» |
|  | | | | | | | | | |
| **THÔNG TIN NGÀY CÔNG** | **CHI TIẾT** | | | | **SỐ LIỆU** | **CHI TIẾT** | | | **SỐ LIỆU** |
| Tổng ngày công làm việc | | | | «TONGCONG\_LAMVIEC» | Số ngày làm thêm chưa quy đổi tính thuế TNCN | | | «CONG\_THEMGIO\_CHUAQUYDOI» |
| Tổng ngày nghỉ hưởng lương | | | | «TONGCONG\_NGHI\_HL» |
| Ngày nghỉ do ngừng việc | | | | «CONG\_NGUNGVIEC» | Số ngày làm thêm đã quy đổi tính tiền làm thêm giờ | | | «CONG\_THEMGIO\_DAQUYDOI» |
| Ngày nghỉ do TNLĐ | | | | «CONG\_NGHI\_TNLD» |
|  | | | | | | | | | |
| **TỔNG THU NHẬP** | **LƯƠNG CHỊU THUẾ** | **THÀNH TIỀN** | | **LƯƠNG KHÔNG CHỊU THUẾ** | **THÀNH TIỀN** | **PC, PHÚC LỢI CHỊU THUẾ** | **THÀNH TIỀN** | **PC, PHÚC LỢI KHÔNG CHỊU THUẾ** | **THÀNH TIỀN** |
| Lương theo ngày công hưởng lương | «LUONG\_NGAYCONG\_HL» | | Phần Lương ngoài giờ | «LUONG\_NGOAIGIO\_KCT» | PC Đỉnh FSP trong nhà | «PC\_DINHFPS\_TRONGNHA\_KCT» | PC ca 3 | «PC\_CA3\_KCT» |
| Lương ngừng việc | «LUONG\_NGUNGVIEC» | | Truy lĩnh lương | «TRUYLINH\_TRUYTHU\_KCT» | PC Đảo | «PC\_DINHDAO\_KCT» | PC theo lương khác | «PC\_LUONGKHAC\_KCT» |
| Trợ cấp TNLĐ | «LUONG\_TC\_TNLD\_CT» | |  |  | PC công tác | «PC\_CONGTAC» | Tiền xăng | «PL\_XANGXE\_HAOMON» |
| Lương khoán (Ngày công, định mức) | «LUONG\_KHOAN» | |  |  | PC LV Trên cao/Đỉnh FSP ngoài trời | «PC\_DINHFPS\_NGOAITROI\_KCT» | Tiền Điện thoại | «PL\_DIENTHOAI» |
| Lương KPIs | «LUONG\_KPI» | |  |  | PC làm việc trong rừng | «PC\_TRONGRUNG\_KCT» | Chênh lệch hỗ trợ ăn ca | «CHENHLECH\_ANCA» |
| Lương khác | «LUONG\_KHAC» | |  |  | PC hưởng lương 80 TN | «PC\_KHAC\_KCT» | Các khoản phúc lợi khác | «PL\_KHAC\_KCT» |
| Phần Lương ngoài giờ | «LUONG\_NGOAIGIO\_CT» | |  |  | PC LV Trong rừng và đêm ngủ trong rừng | «PC\_TRONGRUNG\_DEM\_KCT» |  |  |
| Các khoản thưởng | «TONG\_THUONG» | |  |  | PC đắt đỏ, vùng miền, đặc thù | «PC\_DATDO\_VUNGMIEN\_BHXH» |  |  |
| Truy lĩnh lương | «TRUYLINH\_TRUYTHU\_CT» | |  |  | PC theo lương khác | «PC\_KHAC\_CT» |  |  |
|  |  | |  |  | Khoán làm thêm giờ cố định thực tế theo ngày công | «PC\_MUCKHOAN\_THEMGIO\_TRONGTHANG» |  |  |
|  |  | |  |  | Tiền đi lại, tiền thuê nhà, tiền gửi xe | «PL\_DILAI\_THUENHA» |  |  |
|  |  | |  |  | Các khoản phúc lợi khác | «PL\_KHAC» |  |  |
| **TỔNG** | **«LUONG\_CHIUTHUE»** | | **TỔNG** | **«LUONG\_KHONGCHIUTHUE»** | **TỔNG** | **«PC\_CHIUTHUE»** | **TỔNG** | **«PC\_KHONGCHIUTHUE»** |
|  | | | | | | | | | |
| **CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ** | **CHI TIẾT** | | | | **THÀNH TIỀN** | **CHI TIẾT** | | | **THÀNH TIỀN** |
| Giảm trừ chi phí hỗ trợ | | | | «KT\_CHIPHI\_HOTRO» | Giảm trừ cá nhân | | | «THUE\_GIAMTRU\_TNCN» |
| BHXH BHYT 9,5% | | | | «KT\_BHXH\_BHYT» | Giảm trừ gia cảnh (3,600,000 đ/01 người) | | | «THUE\_SOTIEN\_GIAMTRU\_GC» |
| BHTN 1% | | | | «KT\_BHTN» | Thu nhập đã thanh toán (chưa tính thuế) | | | «THUE\_TTDTT\_TRONGTHANG\_CTT» |
| Đoàn phí | | | | «KT\_CONGDOAN» | Thu nhập (tính thuế) = Thu nhập chịu thuế + Thu nhập đã thanh toán (chưa tính thuế) - (Giảm trừ CPHT- BHXH, BHYT - BHTT - Truy thu BHXH - Giảm trừ cá nhân - Giảm trừ gia cảnh)+ Tiền ăn ca được nhận vượt quá 680.000 đ | | | «THUE\_THUNHAP\_TINHTHUE» |
| Khấu trừ tạm ứng lương | | | | «KT\_TAMUNG» |
| Điện thoại, xăng xe vượt định mức | | | | «KT\_DT\_XX\_VUOTDM» |
| Truy thu (+)/ truy trả (-) BHXH | | | | «KT\_TL\_TT\_BHXH» |  | | |  |
| Truy thu Bồi thường thiệt hại vật chất | | | | «TRUYTHU\_BOITHUONG» |  | | |  |
| Truy thu khác | | | | «KT\_TT\_KHAC» |  | | |  |
| **TỔNG** | | | | **«TONG\_KHAUTRU»** | **Thuế TNCN** | | | **«THUE\_TNCN»** |
| **Thực nhận** | | | | | | | | | **«THUNHAP\_THUCNHAN»** |
| Số ngày phép còn lại đến hết tháng : | | | | | **«PHEP\_CONLAI»** | Số ngày nghỉ bù còn lại: | | | **«BU\_CONLAI»** |
| **Lưu ý:** Thông tin lương là thông tin bảo mật. CBNV tiết lộ, trao đổi thông tin lương là vi phạm Nội quy và sẽ bị xử lý theo Quy định Kỷ luật của Công ty. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | **NGƯỜI NHẬN LƯƠNG KÝ NHẬN** | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |