**Bài 1:** Trong tháng 12 năm 2022, Ông Nguyễn Hữu Hạnh –Hiệu trưởng Trường Trung học Tân An, có các thông tin về lương như sau:

1- Hệ số lương: 4,98

2- Phụ cấp Chức vụ: 0,5

3- Phụ cấp Khu vực: 0,1

4- Phụ cấp Ưu đãi: 50%

5- Phụ cấp Thâm niên nghề: 35%

6- Phụ cấp thâm niên vượt khung: 8%

- Lương tối thiểu hiện tại là: 1.490.000 đ

Vậy tại tháng 12 năm 2022, lương thực nhận của Ông Nguyễn Hữu Hạnh là bao nhiêu?

**Bài 2:**

Xác định các chỉ tiêu thu-chi ngân sách và lập dự toán thu chi ngân sách năm 2023 tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh CM. Tình hình như sau:

I. Về tình hình lao động: (ĐVT: Người)

1. Năm báo cáo (năm 2022) ước thực hiện (TH):

- Số lao động được duyệt tối đa trong năm: 80

- Số lao động có mặt tại ngày 31/12/2022: 78 trong đó: Biên chế 65; Tập sự 8; Hợp đồng 5

- Số lao động có mặt bình quân trong năm là 75 trong đó Biên chế bình quân 62; Tập sự 8; Hợp đồng 5

2. Năm kế hoạch (2023) dự tính:

- Số lao động được duyệt tối đa trong năm: 80

- Đầu tháng 3 nhận thêm 3 người tốt nghiệp đại học vào tập sự

- Đầu tháng 6 giải quyết cho 4 CB-CC nghỉ hưu

- Đầu tháng 7 nhận thêm 2 kế toán viên trung cấp vào tập sự thay thế cho 2 người là biên chế chuyển đi nơi khác

- Đầu tháng 8 nhận thêm 2 nhân viên hợp đồng

- Đầu tháng 10 có 5 tập sự được vào biên chế

II. Về thu ngân sách:

1. Các khoản phí, lệ phí

* Năm báo cáo ước thực hiện 196.000.000 đ
* Năm kế hoạch dự kiến 240.000.000đ

1. Thu khác:

* Năm báo cáo ước thực hiện: 40.000.000 đ
* Năm kế hoạch dự kiến:

+ Bán vật tư tồn kho không sử dụng: 58.000.000đ/năm

+ Thu thanh lý tài sản: 22.000.000đ/năm

III. Về chi ngân sách:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tiền lương và phụ cấp lương | Ước thực hiện năm báo cáo | Dự toán năm kế hoạch |
| - Lương ngạch, bậc bình quân | 3.888.000đ/tháng/người | 4.255.000đ/tháng/người |
| - Lương tập sự bình quân | 3.288.000đ/tháng/người | 3.456.000đ/tháng/người |
| - Lương hợp đồng bình quân | 3.550.000đ/tháng/người | 3.678.000đ/tháng/người |
| - Phụ cấp chức vụ bình quân | 18.490.000đ/tháng | 19.800.000đ/tháng |
| - Phụ cấp trách nhiệm bình quân | 4.840.000đ/tháng | 4.999.000đ/tháng |
| - Phụ cấp làm thêm giờ b/quân | 15.000.000đ/quí | 18.000.000đ/quí |

1. Chi khen thưởng:

* Năm báo cáo ước thực hiện: 180.000.000đ
* Năm kế hoạch dự kiến:

+ Thưởng thường xuyên từ ngân sách: 120.000.000đ

+ Thưởng cuối năm từ số tiết kiệm chi: 180.000.000đ

1. Phúc lợi tập thể

* Năm báo cáo ước thực hiện:

+ Trợ cấp khó khăn đột xuất bình quân: 50.000.000đ

+ Tiền tàu xe nghỉ phép năm bình quân: 80.000.000đ

* Năm kế hoạch dự kiến:

+ Trợ cấp khó khăn đột xuất bình quân: 80.000.000đ

+ Tiền tàu xe nghỉ phép năm bình quân: 90.000.000đ

1. Các khoản đóng góp: Gồm BHXH (17,5%); BHYT (3%); KPCĐ (2%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC** | | | | | | |  |  |
| **STT** | | **Nhóm** | **Mục** | **Nội dung** | **Năm 2023** | |
| **ƯỚC TH**  **NĂM 2022** | **DỰ TOÁN NĂM (2023)** |
| ***A*** | | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***5*** | ***6*** |
|  | |  |  | 1. **PHẦN THU** | **236.000.000** | **320.000.000** |
| I | |  |  | Tổng số thu phí, lệ phí | 196.000.000 | 240.000.000 |
| II | |  |  | Thu khác | 40.000.000 | 80.000.000 |
|  | |  |  | 1. **PHẦN CHI** |  |  |
|  | | **6000** |  | **Tiền lương** | **3.421.320.000** |  |
|  | |  | 6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt | 2.892.672.000 |  |
|  | |  | 6002 | Lương tập sự | 315.648.000 |  |
|  | |  | 6003 | Lương hợp đồng dài hạn | 213.000.000 |  |
|  | | **6100** |  | **Phụ cấp lương** | **339.960.000** |  |
|  | |  | 6101 | Phụ cấp chức vụ | 221.880.000 |  |
|  | |  | 6106 | Phụ cấp thêm giờ | 60.000.000 |  |
|  | |  | 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 58.080.000 |  |
|  | | **6200** |  | **Tiền thưởng** | **180.000.000** |  |
|  | | **6250** |  | **Phúc lợi tập thể** | **130.000.000** |  |
|  | |  | 6251 | Trợ cấp khó khan thường xuyên | 50.000.000 |  |
|  | |  | 6253 | Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 80.000.000 |  |
|  | | **6300** |  | **Các khoản đóng góp** | **748.699.200** |  |
|  | |  | 6301 | BHXH | 582.321.600 |  |
|  | |  | 6302 | BHYT | 99.826.560 |  |
|  | |  | 6303 | KPCĐ | 66.551.040 |  |