**THUYẾT MINH 3**

**MỨC TRẦN KHOẢN THU TUYỂN SINH LỚP 10 VÀ COI THI NGHỀ PHỔ THÔNG**

*(Kèm theo Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020*

*của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

**Cách tính: Căn cứ số đã tổng chi thực tế vừa thực hiện (nội dung và định mức chi theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND), và số học sinh dự thi, số môn thi.**

**1. Tính mức trần xét tuyển sinh lớp 10: 15.000 đ/hs/đợt**(Chi 70% theo định mức quy định tại Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số ngày làm việc: |  | 3 | ngày |  |  |  |  |  |  |
| Chủ tịch |  | 147.000 | đ/người/ngày x | 29 | người x | 3 | ngày | = | 12.789.000 |
| Phó Chủ tịch |  | 133.000 | đ/người/ngày x | 65 | người x | 3 | ngày | = | 25.935.000 |
| Thư ký, Ủy viên |  | 105.000 | đ/người/ngày x | 255 | người x | 3 | ngày | = | 80.325.000 |
| ***Tổng kinh phí thực hiện*** |  |  | ***119.049.000*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Tổng số học sinh nộp hồ sơ xét tuyển*** |  |  | ***7.876*** |  |  |  |  |  |  |
| ***1 học sinh cần nộp lệ phí xét tuyển*** |  |  | ***15.115*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2. Tính mức trần thi tuyển sinh lớp 10*** |  | ***(80.000đ*** | ***/hs/môn)*** |  |  |  |  |  |  |
| ***2.1. Kinh phí ra đề:*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***121.908.000*** |
| *Chi phụ cấp trách nhiệm:* |  |  |  |  |  |  |  |  | *94.552.500* |
| Chi cụ thể như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chi Chủ tịch hội đồng ra đề: |  | 171.500 | đ/người/ngày x | 1 | người x | 15 | ngày | = | 2.572.500 |
| - Chi Phó Chủ tịch hội đồng ra đề |  | 140.000 | đ/người/ngày x | 3 | người x | 15 | ngày | = | 6.300.000 |
| - Chi Thư ký |  | 112.000 | đ/người/ngày x | 3 | người x | 15 | ngày | = | 5.040.000 |
| - Chi Giáo viên ra đề |  | 245.000 | đ/người/ngày x | 26 | người x | 12 | ngày | = | 76.440.000 |
| - Chi Bảo vệ, Phục vụ |  | 56.000 | đ/người/ngày x | 5 | người x | 15 | ngày | = | 4.200.000 |
| *Chi mua văn phòng phẩm:* |  |  |  |  |  |  |  |  | *20.365.500* |
| *Chi mua nước uống:* |  |  |  |  |  |  |  |  | *6.990.000* |
| ***2.2. Kinh phí tổ chức coi thi*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***115.470.000*** |
| *Chi phụ cấp trách nhiệm coi thi* |  |  |  |  |  |  |  |  | *51.345.000* |
| - Chủ tịch: |  | 133.000 | đ/người/ngày x | 3 | người x | 3 | ngày | = | 1.197.000 |
| - Phó Chủ tịch: |  | 122.500 | đ/người/ngày x | 6 | người x | 3 | ngày | = | 2.205.000 |
| - Trưởng đoàn thanh tra |  | 147.000 | đ/người/ngày x | 3 | người x | 3 | ngày | = | 1.323.000 |
| - Thư kí |  | 105.000 | đ/người/ngày x | 10 | người x | 3 | ngày | = | 3.150.000 |
| - Giám thị, thành viên đoàn thanh tra: |  | 105.000 | đ/người/ngày x | 186 | người x | 2 | ngày | = | 39.060.000 |
| - Bảo vệ, phục vụ, Y tế: |  | 49.000 | đ/người/ngày x | 30 | người x | 3 | ngày | = | 4.410.000 |
| *Chi mua văn phòng phẩm:* |  |  |  |  |  |  |  |  | *49.235.000* |
| *Chi mua nước uống:* |  |  |  |  |  |  |  |  | *14.890.000* |
| ***2.3. Kinh phí tổ chức chấm thi*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***137.271.166*** |
| *Chi phụ cấp trách nhiệm chấm thi* |  |  |  |  |  |  |  |  | *72.133.166* |
| - Chủ tịch: |  | 147.000 | đ/người/ngày x | 1 | người x | 12 | ngày | = | 1.764.000 |
| - Phó Chủ tịch |  | 133.000 | đ/người/ngày x | 9 | người x | 12 | ngày | = | 14.364.000 |
| - Trưởng đoàn thanh tra |  | 210.000 | đ/người/ngày x | **1** | người x | 12 | ngày | = | 2.520.000 |
| - Thư kí, thanh tra |  | 147.000 | đ/người/ngày x | 10 | người x | 12 | ngày | = | 17.640.000 |
| - Số tiền chấm |  | 7.700 | đ/bài x | 1492 | bài |  |  | = | 11.485.166 |
| - Bảo vệ, phục vụ: |  | 56.000 | đ/người/ngày x | 8 | người x | 12 | ngày | = | 5.376.000 |
| - Tổ phách |  | 105.000 | đ/người/ngày x | 14 | người x | 12 | ngày | = | 17.640.000 |
| - An ninh trực đêm |  | 56.000 | đ/người/đêm | 2 | người x | 12 | Ngày | = | 1.344.000 |
| - Giám khảo |  | 146 | người |  |  |  |  |  |  |
| *Chi mua văn phòng phẩm:* |  |  |  |  |  |  |  |  | *30.758.000* |
| *Chi mua nước uống:* |  |  |  |  |  |  |  |  | *34.380.000* |
| **Tổng kinh phí thực hiện** |  |  | **374.649.166** |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số học sinh nộp hồ sơ thi tuyển** |  |  | **1.394** | **(có 452 hs thi chuyên)** | | | |  |  |
| **1 hs nộp lệ phí thi tuyển 1 môn thi là** |  |  | **80.848** | **Đồng** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Tính mức trần coi thi Nghề phổ thông (60.000/hs/đợt)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Chi phụ cấp trách nhiệm coi thi* |  |  |  |  |  |  |  |  | *133.539.000* |
| - Chủ tịch HĐ thi nghề |  | 147.000 | đ/người/ngày x | 1 | người x | 15 | Ngày | = | 2.205.000 |
| - Phó Chủ tịch HĐ thi nghề |  | 133.000 | đ/người/ngày x | 4 | người x | 15 | Ngày | = | 7.980.000 |
| - Thư ký HĐ thi nghề |  | 105.000 | đ/người/ngày x | 2 | người x | 15 | Ngày | = | 3.150.000 |
| - Trưởng ban coi thi |  | 133.000 | đ/người/ngày x | 12 | người x | 3 | Ngày | = | 4.788.000 |
| - Phó Trưởng ban |  | 122.500 | đ/người/ngày x | 26 | người x | 3 | Ngày | = | 9.555.000 |
| - Trưởng đoàn thanh tra |  | 147.000 | đ/người/ngày x | 1 | người x | 3 | Ngày | = | 441.000 |
| - Thư kí |  | 105.000 | đ/người/ngày x | 30 | người x | 3 | Ngày | = | 9.450.000 |
| - Giám thị, thành viên đoàn thanh tra: |  | 105.000 | đ/người/ngày x | 415 | người x | 2 | Ngày | = | 87.150.000 |
| - Bảo vệ, phục vụ, Y tế: |  | 49.000 | đ/người/ngày x | 60 | người x | 3 | Ngày | = | 8.820.000 |
| *Chi mua văn phòng phẩm:* |  |  |  |  |  |  |  |  | *65.852.000* |
| *Chi mua nước uống:* |  |  |  |  |  |  |  |  | *38.195.000* |
| ***Tổng kinh phí thực hiện*** |  |  | ***237.586.000*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Tổng số học sinh*** |  |  | ***3.925*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Do đó số tiền 1 học sinh cần nộp*** |  |  | ***60.531*** |  |  |  |  |  |  |