***Biểu số DT01-TCĐ***

|  |  |
| --- | --- |
| Đảng bộ……….Chi bộ, Đảng bộ…….. | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM-------------** |

**DỰ TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH**

năm ……..

*(Dùng chung cho các Tổ chức Đảng)*

**Phần I - Tình hình tổ chức đảng, tiền lương.**

1- Tổng số đảng viên:

2- Số cấp ủy viên:

3- Số chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận trực thuộc:

4- Số chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở:

5- Tổng số CBNV trong các doanh nghiệp, đơn vị SN khu vực NN:

6- Tổng quỹ tiền lương trong các doanh nghiệp, đơn vị SN khu vực NN:....

**Phần II- Dự toán thu, chi.**

*Đơn vị tính:…………*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Năm nay** |
| **Dự toán** | **Được duyệt** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** |
| **I** | **Thu nội bộ = (02+03)** | **01** |  |  |
| 1 | Đảng phí được trích lại | 02 |  |  |
| 2 | Thu khác | 03 |  |  |
| **II** | **Tổng chi = (05+06+07+08+09+10)** | **04** |  |  |
| 1 | Chi mua báo, tạp chí | 05 |  |  |
| 2 | Chi tổ chức đại hội | 06 |  |  |
| 3 | Chi khen thưởng | 07 |  |  |
| 4 | Chi hỗ trợ | 08 |  |  |
| 5 | Chi phụ cấp cấp ủy | 09 |  |  |
| 6 | Chi khác | 10 |  |  |
| **III** | **Kinh phí được cấp chênh lệch = (04 - 01)** | **11** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Lập biểuHọ và tên:.... | Ngày … tháng …năm…TM/ Cấp ủyHọ và tên:... |