**BẢNG CHI TIÊU GIA ĐÌNH HÀNG THÁNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khoản chi tiêu** | **Tỷ lệ** | **Thành tiền** |
| 1 | Thuê nhà + điện nước wifi |  |  |
| 2 | Ăn uống |  |  |
| 3 | Đi lại + tiêu vặt (xăng xe, tiền điện thoại,…) |  |  |
| 4 | Đồ dùng gia đình (gia vị, dầu gội, sữa tắm,…) |  |  |
| 5 | Bảo hiểm |  |  |
| 6 | Quà biếu |  |  |
| 7 | Phát triển bản thân (gym, khóa học,…) |  |  |
| 8 | Chi tiêu không cố định (đám tiệc, mua sắm,…) |  |  |
| 9 | Quỹ dự phòng khẩn cấp |  |  |
| 10 | Tiết kiệm |  |  |
| **TỔNG CHI** |  |  |