|  |  |
| --- | --- |
| LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI Số: 125/CĐGD  V/v cấp kinh phí đợt 2 và đôn đốc thu kinh phí công đoàn 6 tháng cuối năm 2018 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018 |

**Kính gửi: Đồng chí chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc**

Thực hiện Dự toán năm 2018 của Công đoàn ngành Giáo dục Hà nội đã được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phê duyệt, theo kết quả thu, nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn thống kê đến ngày 30/9/2018, Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Công đoàn Ngành dự kiến cấp kinh phí công đoàn đợt 2 năm 2018 *(có danh sách kèm theo)*. Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trong thời hạn từ ngày 22 đến 23/10/2018. Sau thời hạn trên, nếu các đơn vị không có ý kiến phản hồi Công đoàn Ngành sẽ tiến hành cấp kinh phí về cơ sở bằng hình thức chuyển khoản.

2. Các đơn chưa có tên trong danh sách được nhận kinh phí đợt 2 năm 2018 là các đơn vị nộp chưa đủ hoặc nộp chưa đúng tiến độ, đề nghị liên hệ về văn phòng Công đoàn Ngành để được hướng dẫn.

3. Các đơn vị khối hành chính sự nghiệp rà soát số kinh phí công đoàn (KPCĐ) đã nộp, tiếp tục nộp 2% KPCĐ còn thiếu năm 2018 về Công đoàn Ngành giáo dục Hà Nội, thời hạn nộp trước ngày 15/12/2018.

4. Công đoàn Ngành có thống kê danh sách các đơn vị khối ngoài công lập đã nộp đoàn phí và KPCĐ năm 2018, đề nghị các đơn vị tiếp tục nộp số còn thiếu về Công đoàn Ngành trước ngày 25/12/2018.

5. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cung cấp lại thông tin tài khoản để các đơn vị nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn:

***5.1 Tên tài khoản: Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội***

***5.2 Tài khoản tại: Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội:***

- Số tài khoản: 3751.0.9040180.00000 Mã QHNS: 9040180

***5.3 Tài khoản tại: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh TP Hà Nội***

- Số tài khoản: 110000052846 Mã ngân hàng: 01201002

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ về số điện thoại 024. 38 255 961 gặp đồng chí Ngô Thị Thanh Xuân để được giải đáp.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như kính gửi;  - Lưu VP. | **TM. BAN THƯỜNG VỤ**  **CHỦ TỊCH**  ***(Đã ký)***  **Trần Thị Thu Hà** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG TỔNG HỢP CẤP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018** | | | | | | | | |  |
| *(Kèm theo công văn số 125/CĐGD ngày 22/10/2018)* | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng | | |  |
| **STT** | **Tên cơ sở** | **Số KP CĐ Ngành quyết toán trả CĐCS năm 2017** | **Số KPCĐ cấp về CĐCS 6 tháng ĐN 2018** | **Số đ/chỉnh giảm** | **Số KP Công đoàn Ngành đã cấp đợt 1 năm 2018** | **Số KPCĐ dự kiến cấp về CĐCS 6 tháng cuối năm 2018** | **Số đ/chỉnh giảm** | **Số KP CĐ Ngành sẽ cấp về CĐCS đợt 2 *(6 tháng cuối năm 2018)*** | **Ghi chú** |
| **chi HC và p.trào** | **chi HC và p.trào** |
| **6 tháng đầu** | **6 tháng cuối** |
| **năm 2018** | **năm 2018** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 | 7 | 8 | 9 = 7 - 8 | 10 |
| 1 | THPT Ba Vì | 1.355.000 | 23.000.000 | 3.300.000 | 21.055.000 | 23.000.000 | 3.300.000 | 19.700.000 |  |
| 2 | THPT Bất Bạt | 2.860.000 | 18.000.000 | 2.000.000 | 18.860.000 |  | 2.000.000 | (2.000.000) |  |
| 3 | THPT Bắc Lương Sơn | 2.017.000 | 11.000.000 | 1.900.000 | 11.117.000 |  | 1.900.000 | (1.900.000) |  |
| 4 | THPT Bắc Thăng Long | 7.826.000 | 13.000.000 | 3.900.000 | 16.926.000 | 19.000.000 | 3.900.000 | 15.100.000 |  |
| 5 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 5.277.000 | 17.000.000 | 3.000.000 | 19.277.000 | 18.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 |  |
| 6 | THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai | 3.470.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 13.870.000 | 16.000.000 | 3.600.000 | 12.400.000 |  |
| 7 | THPT Cầu Giấy | 7.140.000 | 21.000.000 | 3.900.000 | 24.240.000 | 22.000.000 | 3.900.000 | 18.100.000 |  |
| 8 | THPT Chu Văn An | 14.719.000 | 35.000.000 | 8.000.000 | 41.719.000 | 35.000.000 | 8.000.000 | 27.000.000 |  |
| 9 | THPT chuyên Amsterdam | 7.238.000 | 38.000.000 | 6.600.000 | 38.638.000 |  | 6.600.000 | (6.600.000) |  |
| 10 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 200.000 | 33.000.000 | 6.000.000 | 27.200.000 | 34.000.000 | 6.000.000 | 28.000.000 |  |
| 11 | THPT Chúc Động | 13.859.000 | 21.000.000 | 3.800.000 | 31.059.000 | 24.000.000 | 3.800.000 | 20.200.000 |  |
| 12 | THPT Chương Mỹ A | 12.908.000 | 28.000.000 | 4.700.000 | 36.208.000 | 25.000.000 | 4.700.000 | 20.300.000 |  |
| 13 | THPT Chương Mỹ B | 6.879.000 | 20.000.000 | 3.800.000 | 23.079.000 | 20.000.000 | 3.800.000 | 16.200.000 |  |
| 14 | THPT Cổ Loa | 3.507.000 | 25.000.000 | 3.900.000 | 24.607.000 |  | 3.900.000 | (3.900.000) |  |
| 15 | THPT Dân tộc nội trú | 4.845.000 | 15.000.000 | 2.400.000 | 17.445.000 | 17.000.000 | 2.400.000 | 14.600.000 |  |
| 16 | THPT Dương Xá | 2.579.000 | 20.000.000 | 4.000.000 |  | 18.579.000 | 4.000.000 | 14.579.000 |  |
| 17 | THPT Đa Phúc | 5.400.000 | 24.000.000 | 4.900.000 | 24.500.000 | 24.000.000 | 4.900.000 | 19.100.000 |  |
| 18 | THPT Đan Phượng | 4.868.000 | 24.000.000 | 3.900.000 | 24.968.000 |  | 3.900.000 | (3.900.000) |  |
| 19 | THPT Đại Cường | 568.000 | 11.000.000 | 1.800.000 | 9.768.000 | 17.000.000 | 1.800.000 | 15.200.000 |  |
| 20 | THPT Đại Mỗ | 2.305.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | 15.305.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | 13.000.000 |  |
| 21 | THPT Đoàn Kết - HBT | 11.374.000 | 20.000.000 | 3.800.000 | 27.574.000 |  | 3.800.000 | (3.800.000) |  |
| 22 | THPT Đông Anh | 7.908.000 | 24.000.000 | 3.700.000 | 28.208.000 |  | 3.700.000 | (3.700.000) |  |
| 23 | THPT Đông Mỹ | (1.974.000) |  | 300.000 | (2.274.000) | 3.874.000 | 300.000 | 1.300.000 |  |
| 24 | THPT Đồng Quan | 22.830.000 | 17.000.000 | 3.200.000 | 36.630.000 |  | 3.200.000 | (3.200.000) |  |
| 25 | THPT Đống Đa | 2.856.000 | 25.000.000 | 3.600.000 | 24.256.000 | 28.000.000 | 3.600.000 | 24.400.000 |  |
| 26 | THPT Hai Bà Trưng-Th.Thất | 2.794.000 | 22.000.000 | 3.200.000 | 21.594.000 | 25.000.000 | 3.200.000 | 21.800.000 |  |
| 27 | THPT Hoài Đức A | 10.544.000 | 27.000.000 | 5.200.000 | 32.344.000 | 27.000.000 | 5.200.000 | 21.800.000 |  |
| 28 | THPT Hoài Đức B | (663.000) | 25.000.000 | 4.500.000 | 19.837.000 | 25.000.000 | 4.500.000 | 20.500.000 |  |
| 29 | THPT Hoàng Văn Thụ | 5.540.000 | 19.000.000 | 4.000.000 | 20.540.000 |  | 4.000.000 | (4.000.000) |  |
| 30 | THPT Hoàng Cầu | 694.000 | 8.000.000 | 1.500.000 | 7.194.000 |  | 1.500.000 | (1.500.000) |  |
| 31 | THPT Hồng Thái | 11.410.000 | 17.000.000 | 3.000.000 | 25.410.000 | 18.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 |  |
| 32 | THPT Hợp Thanh | 6.836.000 | 16.000.000 | 2.300.000 | 20.536.000 | 17.000.000 | 2.300.000 | 14.700.000 |  |
| 33 | THPT Kim Anh | 3.282.000 | 17.000.000 | 3.900.000 | 16.382.000 | 17.000.000 | 3.900.000 | 13.100.000 |  |
| 34 | THPT Kim Liên | 7.466.000 | 30.000.000 | 6.100.000 |  | 58.100.000 | 6.100.000 | 52.000.000 |  |
| 35 | THPT Lê Quý Đôn - Đ.Đa | 12.766.000 | 26.000.000 | 3.900.000 | 34.866.000 | 30.000.000 | 3.900.000 | 26.100.000 |  |
| 36 | THPT Lê Quý Đôn - HĐ | 15.660.000 | 32.000.000 | 6.600.000 | 41.060.000 | 32.000.000 | 6.600.000 | 25.400.000 |  |
| 37 | THPT Lê Lợi | 5.450.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | 11.450.000 | 17.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 |  |
| 38 | THPT Liên Hà | 3.546.000 | 25.000.000 | 3.200.000 | 25.346.000 |  | 3.200.000 | (3.200.000) |  |
| 39 | THPT Lưu Hoàng | 2.260.000 | 15.000.000 | 2.100.000 | 15.160.000 | 15.000.000 | 2.100.000 | 12.900.000 |  |
| 40 | THPT Lý Thường kiệt | 4.929.000 | 13.000.000 | 2.500.000 | 15.429.000 | 19.000.000 | 2.500.000 | 16.500.000 |  |
| 41 | THPT Lý Tử Tấn | 4.988.000 | 13.000.000 | 2.400.000 | 15.588.000 | 15.000.000 | 2.400.000 | 12.600.000 |  |
| 42 | THPT Mê Linh | 3.836.000 | 22.000.000 | 4.600.000 | 21.236.000 | 25.000.000 | 4.600.000 | 20.400.000 |  |
| 43 | THPT Minh Khai - Q.Oai | 6.392.000 | 23.000.000 | 4.100.000 | 25.292.000 | 23.000.000 | 4.100.000 | 18.900.000 |  |
| 44 | THPT Minh Phú | 976.000 | 11.000.000 | 1.500.000 | 10.476.000 |  | 1.500.000 | (1.500.000) |  |
| 45 | THPT Minh Quang - Ba Vì | 221.000 | 6.000.000 | 200.000 | 6.021.000 |  | 200.000 | (200.000) |  |
| 46 | THPT Mỹ Đức A | 8.448.000 | 26.000.000 | 4.200.000 | 30.248.000 | 26.000.000 | 4.200.000 | 21.800.000 |  |
| 47 | THPT Mỹ Đức B | 7.742.000 | 22.000.000 | 3.700.000 | 26.042.000 | 21.000.000 | 3.700.000 | 17.300.000 |  |
| 48 | THPT Mỹ Đức C | 7.194.000 | 17.000.000 | 2.600.000 | 21.594.000 | 17.000.000 | 2.600.000 | 14.400.000 |  |
| 49 | THPT Ngọc Hồi | 2.628.000 | 20.000.000 | 3.600.000 | 19.028.000 |  | 3.600.000 | (3.600.000) |  |
| 50 | THPT Ngọc Tảo | 8.195.000 | 22.000.000 | 5.500.000 | 24.695.000 |  | 5.500.000 | (5.500.000) |  |
| 51 | THPT Ngô Quyền | 7.178.000 | 26.000.000 | 4.200.000 | 28.978.000 |  | 4.200.000 | (4.200.000) |  |
| 52 | THPT Ngô Thì Nhậm | (2.418.000) | 19.000.000 | 3.800.000 | 12.782.000 | 19.000.000 | 3.800.000 | 15.200.000 |  |
| 53 | THPT Nguyễn Du | 7.019.000 | 20.000.000 | 3.100.000 | 23.919.000 | 24.000.000 | 3.100.000 | 20.900.000 |  |
| 54 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 6.064.000 | 22.000.000 | 5.600.000 | 22.464.000 |  | 5.600.000 | (5.600.000) |  |
| 55 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | (3.490.000) | 15.000.000 | 4.300.000 | 7.210.000 |  | 4.300.000 | (4.300.000) |  |
| 56 | THPT Nguyễn Trãi - BĐ | 1.232.000 | 24.000.000 | 3.800.000 | 21.432.000 | 22.000.000 | 3.800.000 | 18.200.000 |  |
| 57 | THPT Nguyễn Trãi -Th.Tín | 2.728.000 | 16.000.000 | 3.600.000 | 15.128.000 | 24.000.000 | 3.600.000 | 20.400.000 |  |
| 58 | THPT Nguyễn Văn cừ | (1.123.000) | 17.000.000 | 3.400.000 | 12.477.000 |  | 3.400.000 | (3.400.000) |  |
| 59 | THPT Nhân Chính | 4.886.000 | 24.000.000 | 3.700.000 | 25.186.000 |  | 3.700.000 | (3.700.000) |  |
| 60 | THPT Phan Đình Phùng | (2.214.000) | 30.000.000 | 4.200.000 | 23.586.000 |  | 4.200.000 | (4.200.000) |  |
| 61 | THPT Phan Huy Chú | 524.000 | 10.000.000 | 3.200.000 |  |  | 3.200.000 | (3.200.000) |  |
| 62 | THPT Phạm Hồng Thái | 5.975.000 | 24.000.000 | 3.700.000 | 26.275.000 | 24.000.000 | 3.700.000 | 20.300.000 |  |
| 63 | THPT Phùng Khắc Khoan | 7.454.000 | 25.000.000 | 4.900.000 | 27.554.000 | 25.000.000 | 4.900.000 | 20.100.000 |  |
| 64 | THPT Phú Xuyên A | - | 25.000.000 | 4.700.000 | 20.300.000 | 25.000.000 | 4.700.000 | 20.300.000 |  |
| 65 | THPT Phú Xuyên B | 6.524.000 | 21.000.000 | 4.100.000 | 23.424.000 |  | 4.100.000 | (4.100.000) |  |
| 66 | THPT Phúc Thọ | 535.000 | 22.000.000 | 3.700.000 | 18.835.000 | 22.000.000 | 3.700.000 | 18.300.000 |  |
| 67 | THPT Phúc Lợi | 614.000 | 9.000.000 | 1.400.000 |  | 17.214.000 | 1.400.000 | 15.814.000 |  |
| 68 | THPT Quang Minh | 3.423.000 | 15.000.000 | 2.900.000 | 15.523.000 | 18.000.000 | 2.900.000 | 15.100.000 |  |
| 69 | THPT Quang Trung - Đ.Đa | 1.964.000 | 26.000.000 | 3.700.000 | 24.264.000 |  | 3.700.000 | (3.700.000) |  |
| 70 | THPT Quang Trung - HĐ | 4.233.000 | 22.000.000 | 4.000.000 | 22.233.000 |  | 4.000.000 | (4.000.000) |  |
| 71 | THPT Quảng Oai | 3.365.000 | 24.000.000 | 5.000.000 | 22.365.000 | 26.000.000 | 5.000.000 | 21.000.000 |  |
| 72 | THPT Quốc Oai | 3.280.000 | 31.000.000 | 5.500.000 | 28.780.000 | 31.000.000 | 5.500.000 | 25.500.000 |  |
| 73 | THPT Sóc Sơn | 14.253.000 | 16.000.000 | 7.300.000 | 22.953.000 | 16.000.000 | 700.000 | 15.300.000 |  |
| 74 | THPT Sơn Tây | 796.000 | 34.000.000 | 6.200.000 | 28.596.000 | 37.000.000 | 6.200.000 | 30.800.000 |  |
| 75 | THPT Tân Dân | 1.894.000 | 12.000.000 | 2.300.000 | 11.594.000 | 16.000.000 | 2.300.000 | 13.700.000 |  |
| 76 | THPT Tân Lập | 3.690.000 | 20.000.000 | 3.300.000 | 20.390.000 | 24.000.000 | 3.300.000 | 20.700.000 |  |
| 77 | THPT Tây Hồ | (812.000) | 20.000.000 | 2.800.000 |  | 21.388.000 | 2.800.000 | 18.588.000 |  |
| 78 | THPT Thanh Oai A | 6.367.000 | 23.000.000 | 2.900.000 | 26.467.000 | 23.000.000 | 2.900.000 | 20.100.000 |  |
| 79 | THPT Thanh Oai B | 8.719.000 | 24.000.000 | 4.500.000 | 28.219.000 | 25.000.000 | 4.500.000 | 20.500.000 |  |
| 80 | THPT Thạch Bàn | 4.096.000 | 13.000.000 | 2.000.000 | 15.096.000 |  | 2.000.000 | (2.000.000) |  |
| 81 | THPT Thạch Thất | 22.578.000 | 20.000.000 | 4.100.000 | 38.478.000 | 31.000.000 | 4.100.000 | 26.900.000 |  |
| 82 | THPT Thăng Long | 1.275.000 | 28.000.000 | 4.600.000 | 24.675.000 |  | 4.600.000 | (4.600.000) |  |
| 83 | THPT Thường Tín | 5.227.000 | 25.000.000 | 3.400.000 | 26.827.000 | 25.000.000 | 3.400.000 | 21.600.000 |  |
| 84 | THPT Thượng Cát | 9.461.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 22.161.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 12.700.000 |  |
| 85 | THPT Tiền Phong | 4.346.000 | 14.000.000 | 2.200.000 | 16.146.000 | 18.000.000 | 2.200.000 | 15.800.000 |  |
| 86 | THPT Tiến Thịnh | 4.539.000 | 14.000.000 | 2.100.000 | 16.439.000 | 15.000.000 | 2.100.000 | 12.900.000 |  |
| 87 | THPT Tô Hiệu | 4.496.000 | 20.000.000 | 3.500.000 | 20.996.000 | 23.000.000 | 3.500.000 | 19.500.000 |  |
| 88 | THPT Trần Đăng Ninh | 3.895.000 | 16.000.000 | 5.500.000 | 14.395.000 |  | 5.500.000 | (5.500.000) |  |
| 89 | THPT Trần Hưng Đạo - HĐ | 8.828.000 | 23.000.000 | 4.400.000 | 27.428.000 |  | 4.400.000 | (4.400.000) |  |
| 90 | THPT Trần Hưng Đạo - TX | 3.020.000 | 25.000.000 | 5.600.000 | 22.420.000 | 26.000.000 | 5.600.000 | 20.400.000 |  |
| 91 | THPT Trần Nhân Tông | 3.397.000 | 25.000.000 | 4.600.000 | 23.797.000 | 33.000.000 | 4.600.000 | 28.400.000 |  |
| 92 | THPT Trần Phú | 1.954.000 | 29.000.000 | 5.800.000 | 25.154.000 | 31.000.000 | 5.800.000 | 25.200.000 |  |
| 93 | THPT Trung Giã | 2.450.000 | 16.000.000 | 2.700.000 | 15.750.000 |  | 2.700.000 | (2.700.000) |  |
| 94 | THPT Trung Văn | 3.986.000 | 18.000.000 | 3.300.000 | 18.686.000 | 22.000.000 | 3.300.000 | 18.700.000 |  |
| 95 | THPT Trương Định | 6.278.000 | 16.000.000 | 3.000.000 | 19.278.000 | 24.000.000 | 3.000.000 | 21.000.000 |  |
| 96 | THPT Tùng Thiện | 4.553.000 | 22.000.000 | 5.900.000 | 20.653.000 | 26.000.000 | 5.900.000 | 20.100.000 |  |
| 97 | THPT Tự Lập | 3.409.000 | 14.000.000 | 2.100.000 | 15.309.000 |  | 2.100.000 | (2.100.000) |  |
| 98 | THPT Ứng Hoà A | 8.274.000 | 22.000.000 | 4.500.000 | 25.774.000 | 23.000.000 | 4.500.000 | 18.500.000 |  |
| 99 | THPT Ứng Hoà B | 4.853.000 | 16.000.000 | 3.200.000 | 17.653.000 | 20.000.000 | 3.200.000 | 16.800.000 |  |
| 100 | THPT Vạn Xuân | 3.917.000 | 22.000.000 | 4.100.000 | 21.817.000 | 25.000.000 | 4.100.000 | 20.900.000 |  |
| 101 | THPT Vân Cốc | 16.047.000 | 18.000.000 | 2.900.000 | 31.147.000 |  | 2.900.000 | (2.900.000) |  |
| 102 | THPT Vân Nội | 1.441.000 | 27.000.000 | 4.300.000 |  |  | 4.300.000 | (4.300.000) |  |
| 103 | THPT Vân Tảo | 1.594.000 | 16.000.000 | 2.700.000 | 14.894.000 | 19.000.000 | 2.700.000 | 16.300.000 |  |
| 104 | THPT Việt Đức | 2.683.000 | 26.000.000 | 4.200.000 | 24.483.000 | 30.000.000 | 4.200.000 | 25.800.000 |  |
| 105 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 3.835.000 | 25.000.000 | 3.700.000 | 25.135.000 | 25.000.000 | 3.700.000 | 21.300.000 |  |
| 106 | THPT Xuân Đỉnh | 8.358.000 | 20.000.000 | 3.600.000 | 24.758.000 | 29.000.000 | 3.600.000 | 25.400.000 |  |
| 107 | THPT Xuân Giang | 1.596.000 | 16.000.000 | 2.300.000 | 15.296.000 | 17.000.000 | 2.300.000 | 14.700.000 |  |
| 108 | THPT Xuân Khanh | 1.641.000 | 16.000.000 | 2.700.000 | 14.941.000 | 20.000.000 | 2.700.000 | 17.300.000 |  |
| 109 | THPT Xuân Mai | 10.289.000 | 29.000.000 | 3.800.000 | 35.489.000 | 39.000.000 | 3.800.000 | 35.200.000 |  |
| 110 | THPT Yên Hòa | 2.357.000 | 22.000.000 | 3.000.000 | 21.357.000 | 22.000.000 | 3.000.000 | 19.000.000 |  |
| 111 | THPT Yên Lãng | 2.364.000 | 20.000.000 | 3.000.000 | 19.364.000 |  | 3.000.000 | (3.000.000) |  |
| 112 | THPT Yên Viên | 5.321.000 | 20.000.000 | 3.400.000 | 21.921.000 | 24.000.000 | 3.400.000 | 20.600.000 |  |
| 113 | CĐ C.quan Sở GD-ĐT H.Nội | 1.111.000 | 42.000.000 | 10.000.000 | 33.111.000 | 46.000.000 | 10.000.000 | 36.000.000 |  |
| 114 | Bồi Dưỡng CB Giáo Dục | 14.989.000 | 14.000.000 | 1.900.000 | 27.089.000 | 26.000.000 | 1.900.000 | 24.100.000 |  |
| 115 | Trường Mầm Non B | (313.000) | 13.000.000 | 2.100.000 | 10.587.000 | 18.000.000 | 2.100.000 | 15.900.000 |  |
| 116 | Trường MG Việt Triều | 1.781.000 | 10.000.000 | 2.500.000 |  | 13.281.000 | 2.500.000 | 10.781.000 |  |
| 117 | PTCS Nguyễn Đình chiểu | 2.617.000 | 18.000.000 | 4.200.000 | 16.417.000 | 22.000.000 | 4.200.000 | 17.800.000 |  |
| 118 | PTCS Xã Đàn | (120.000) | 11.000.000 | 2.500.000 | 8.380.000 | 16.000.000 | 2.500.000 | 13.500.000 |  |
| 119 | Tiểu Học Bình Minh | 1.450.000 | 9.000.000 | 1.700.000 | 8.750.000 |  | 1.700.000 | (1.700.000) |  |
| 120 | Trung cấp Sư phạm MG - NT | (4.787.000) | 10.000.000 | 1.800.000 | 3.413.000 | 25.000.000 | 1.800.000 | 23.200.000 |  |
| 121 | Trung cấp Xây Dựng | 1.509.000 | 13.000.000 | 2.500.000 |  | 11.800.000 | 1.500.000 | 10.300.000 | Tiết kiệm chi Q3/2018 |
| 122 | Trung cấp Kinh tế Hà Nội | 3.445.000 | 14.000.000 | 1.600.000 | 15.845.000 |  | 900.000 | (900.000) | nt |
| 123 | Trung cấp tin học Hà Nội |  |  | 2.000.000 | (2.000.000) |  | 1.000.000 | (1.000.000) | nt |
| 124 | T.Cấp KTKT Bắc T.Long | 1.609.000 | 5.000.000 | 1.900.000 | 4.709.000 |  | 1.100.000 | (1.100.000) | nt |
| 125 | Trường TC Cộng đồng Hà Nội | (2.805.000) | 14.000.000 | 2.100.000 | 9.095.000 |  | 900.000 | (900.000) | nt |
| 126 | Trường TC Công nghiệp HNội | 530.000 | 3.000.000 | 400.000 | 3.130.000 |  | 200.000 |  | nt |
| 127 | Trường TC Y dược PN Thach | 2.060.000 | 3.500.000 | 700.000 | 4.860.000 |  | 300.000 | (300.000) | nt |
| 128 | Trường THPT Đoàn Thị Điểm | 10.068.000 | 7.000.000 | 1.700.000 |  | 15.368.000 | 1.700.000 | 13.668.000 |  |
| 129 | Trường THPT Đào Duy Từ | 4.219.000 | 7.000.000 | 400.000 | 10.819.000 | 8.000.000 | 400.000 | 7.600.000 |  |
| 130 | Trường THPT Newton | (3.827.000) | 6.127.000 | 2.300.000 | - |  | 2.300.000 | (2.300.000) |  |
| 131 | Trường THPT Ng.Bỉnh Khiêm | 27.424.000 | 26.000.000 | 3.000.000 | 50.424.000 |  | 3.000.000 | (3.000.000) |  |
| 132 | Trường THPT Tạ Quang Bửu | 1.936.000 | 3.000.000 | 100.000 |  | 4.836.000 | 100.000 | 4.736.000 |  |
| 133 | THCS & THPT Trần Quốc. Tuấn | (911.000) | 12.611.000 | 3.700.000 |  |  | 3.700.000 | (3.700.000) |  |
| 134 | C.ty Sách TB trường học HN | 19.746.000 | 20.000.000 | 2.100.000 | 37.646.000 |  | 2.100.000 | (2.100.000) |  |
| 135 | C.ty Sách TB trường học HT | 376.000 | 13.000.000 | 3.100.000 |  |  | 3.100.000 | (3.100.000) |  |
|  | **TỔNG CỘNG** | **643.073.000** | **2.552.238.000** | **467.000.000** | **2.562.529.000** | **2.015.440.000** | **455.100.000** | **1.558.266.000** |  |