|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG CBCNV CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM** | | | |
|  | ***Tháng 11/2020*** | | | |
|  | *Họ và tên:* ***«Họ\_và\_Tên»*** | *Bộ phận công tác:* ***«ĐV\_công\_tác»*** | | |
| ***Stt*** | ***Diễn Giải*** | ***Hệ số*** | ***Số tiền*** | ***Ghi chú*** |
| **I** | **Tổng tiền lương và thu nhập được nhận** |  |  |  |
| 1 | Hệ số lương cấp bậc |  | «HS\_lương» |  |
| 2 | Tiền lương cơ bản |  | «Lương\_cơ\_bản» |  |
| 3 | Phụ cấp trách nhiệm |  | «HSTN650000» |  |
| 4 | Lương sản phẩm |  | «Lương\_sản\_phẩm» |  |
| 5 | Lương sản phẩm bổ sung |  | «Lương\_sản\_phẩm\_bổ\_sung» |  |
| 6 | Phụ cấp ăn trưa |  | «Phụ\_cấp\_ăn\_trưa» |  |
| 7 | Phụ cấp điện thoại |  | «phụ\_cấp\_điện\_thoại» |  |
| 8 | Phụ cấp may mặc |  | «Phụ\_cấp\_may\_mặc» |  |
| 9 | Phụ cấp gửi xe |  | «F13» |  |
| 10 | Phụ cấp, thưởng khác |  | «Phụ\_cấp\_thưởng\_khác» |  |
|  | **Tổng cộng** |  | **«Tổng\_lương\_»** |  |
| **II** | **Các khoản phải nộp theo qui định** |  |  |  |
| 1 | BHXH | 8% | «BHXH» |  |
| 2 | BHYT | 1.5% | «BHYT» |  |
| 3 | BHTN | 1% | «BHTN» |  |
| 4 | TNCN |  | «Thuế\_TNCN\_đã\_trích» |  |
|  | **Tổng cộng các khoản phải nộp** |  | **«Cộng»** |  |
| **III** | **Các khoản phải trả, phải nộp khác** |  | «Truy\_thu\_khác\_ngày\_nghỉ» |  |
| **IV** | **Tiền lương và thu nhập được lĩnh** |  | **«Thực\_lĩnh»** |  |
|  | (IV)=(I)-(II)-(III) |  |  |
|  |  |  | Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020 | |
|  | **Giám Đốc Kế toán trưởng** |  | **Thủ Quỹ** | **Người nhận tiền** |
|  |  |  |  |  |

**PHÙNG HUY TÂM ĐỖ THỊ CHÚC ĐÀO DIỆU THÚY**