**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018**
*(Ban hành kèm theo Công văn số /BGDĐT-KHTC ngày tháng năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Kết quả của năm 2017** | **Kế hoạch của năm 2018** | **Kết quả năm 2018** | **So sánh với năm trước và kế hoạch** | **Ghi chú** |
| **So sánh với năm trước** | **So sánh với kế hoạch** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4(%) | 8=6/5(%) | 9 |
| **VII** | **Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp** |
| **1** | **Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tiết kiệm nguyên, vật liệu | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
|  | *Tiết kiệm điện* | Kw/h |  |  |  |  |  |  |
|  | *Tiết kiệm xăng, dầu* | Tấn (lít) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Tiết kiệm chi phí quản lý | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Tiết kiệm do áp dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Chi phí tiết giảm đã đăng ký | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Chi phí tiết giảm đã thực hiện | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Quản lý đầu tư xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện | dự án |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả | dự án |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí đầu tư tiết kiệm được |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán* | *triệu đồng* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh...* | *triệu đồng* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Thực hiện đầu tư, thi công* | *triệu đồng* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Thẩm tra, phê duyệt quyết toán* | *triệu đồng* |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Lãng phí, vi phạm, thất thoát vốn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số lượng dự án chậm tiến độ, có lãng phí, vi phạm pháp luật* | *dự án* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số tiền bị thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật* | *triệu đồng* |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Các nội dung khác |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp từ NSNN** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số tiền tiết kiệm được* | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số tiền chậm giải ngân, quyết toán so với thời hạn được duyệt* | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số tiền sử dụng sai chế độ, lãng phí* | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Mua sắm phương tiện** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Mua sắm, trang bị xe ô tô con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số lượng xe đầu kỳ* | chiếc |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số lượng xe tăng trong kỳ (mua mới)* | chiếc |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số tiền mua mới xe ô tô trong kỳ* | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số lượng xe giảm trong kỳ (thanh lý, chuyển nhượng)* | chiếc |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số tiền thu hồi do thanh lý, chuyển nhượng* | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Trang bị xe ô tô con sai tiêu chuẩn, chế độ | chiếc |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số lượng xe mua sắm, trang bị sai chế độ* | chiếc |  |  |  |  |  |  |
|  | *Số tiền mua xe trang bị sai chế độ* | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Nợ phải thu khó đòi** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số đầu kỳ | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
|  | Số cuối kỳ | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Vốn chủ sở hữu** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số đầu năm | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
|  | Số cuối kỳ | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |