Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………**…**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F** | **CÔNG TÁC TÀI CHÍNH** | **15điểm** | **Tựchấm** | **Lí do trừ** |
| **I** | **Thựchiệnquảnlý, thu chi tàichínhtheoquyđịnh:** | ***9 điểm*** |  |  |
| 1 | Lập dựtoánthu, chi tàichínhnăm 2021theo đúng thờihạnquyđịnh. | 1,5 điểm |  |  |
| 2 | Thựchiện báo cáo dựtoánthu, chi tàichínhnăm 2020 choBan chấphànhcôngđoàncơsởtrướckhi gửi Côngđoàn ĐHQG-HCM. | 1,5điểm |  |  |
| 3 | Tổchứcthựchiệndựtoántheo đúng quyđịnh. | 1,5 điểm |  |  |
| 4 | Tổchứccôngtác kế toán, thốngkêtheo đúng quyđịnh. | 1,5điểm |  |  |
| 5 | Gửi báo cáo quyếttoánđịnhkỳvềCôngđoàn ĐHQG-HCM theo đúng thờihạnquyđịnh. | *3điểm* |  |  |
| **II** | **Thựchiệnthu, nộptàichínhcôngđoànvềCôngđoàn ĐHQG-HCMtheoquyđịnh** | ***5,5điểm*** |  |  |
| 1 | Đônđốccơquan, tổchứcđóngkinhphínăm 2021đầyđủ, đúng thờigianquyđịnh*(đạtítnhất50% dựtoánđượcduyệttínhtớithờiđiểm 30/8/2021;* đốivớitừngchỉtiêu có tỷlệgiảm 1% tươngđươngđiểmtrừ 0,02điểm*).* | *1điểm* |  |  |
| 2 | Thu đoànphícôngđoàn (đốivớitừngchỉtiêu có tỷlệgiảm 1% tươngđươngđiểmtrừ 0,025điểm)  + Số thu ĐP và nộpquý 3+4 năm 2020đạt 50% dựtoán 2020đượcduyệt thì đạt 1,25điểm  + Số thu và nộp ĐP quý 1+2 năm 2021đạt 50% dựtoánnăm 2021đượcduyệt thì đạt 1,25điểm. | *2,5 điểm* |  |  |
| 3 | Nộpnguồnđiều chỉnh giảm 10% chi hànhchính và 10% chi hoạtđộngphongtràotheoquyđịnh (từ 2017-2020, mỗinăm 0,5đ) | *1điểm* |  |  |
| 4 | Nộpđoànphícôngđoàn lên cấptrêntheo đúng quyđịnh*(đạtítnhất 50% dựtoánđượcduyệttínhtớithờiđiểm 30/8/2021,* đốivớitừngchỉtiêu có tỷlệgiảm 1% tươngđươngđiểmtrừ 0,02điểm*.* | *1,5điểm* |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG** | **15điểm** |  |  |
|  | **Điểmthưởng**  - Mởtàikhoảnngânhàngquảnlýtàichínhcôngđoàn  - Sửdụngphầnmềmquảnlýtàichínhcôngđoàn  - Thựchiện các báo cáo khácvề Ban Tàichính LĐLĐ TP nhanhchóng, kịpthời | **0,5**  *0,2*  *0,1*  *0,2* |  |  |

*Ghi chú:*

Các chỉtiêuchấmđiểmthiđuacăncứ vào số liệu quyếttoánquý 1+2/2021 và có kếthợp xem xétkếtquảthựchiệnnhiệmvụtàichínhcôngđoànnăm 2020.