**BÁO CÁO TÀI SẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Tính đến 31/12/2018**

Tên trường: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Loại hình trường: 🞏 Trường công 🞏 Trường tư/dân lập

Địa chỉ cơ sở chính: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Số cơ sở khác ngoài cơ sở chính: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên cơ sở khác ngoài cơ sở chính** | **Địa chỉ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**1. DIỆN TÍCH ĐẤT CỦA TRƯỜNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MỤC** | **DANH MỤC** | **m2** |
| 1.1 | Diện tích đất công được Nhà nước giao cho trường |  |
| *1.1.1* | *Diện tích đất công được Nhà nước giao cho trường* |  |
| *1.1.2* | *Diện tích đất đang trong tình trạng tranh chấp hoặc chưa đền bù giải tỏa* |  |
| 1.2 | Diện tích đất tư thuộc tài sản của chủ trường (trường tư) |  |
| 1.3 | Diện tích đất thuê mướn |  |
| *1.3.1* | *Diện tích đất thuê mướn xây khu phòng học, văn phòng làm việc* |  |
| *1.3.2* | *Diện tích đất thuê mướn để làm ký túc xá, để sản xuất, kinh doanh, sân bãi sinh hoạt,…* |  |

**2. DIỆN TÍCH CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA TRƯỜNG**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **m2** |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Diện tích công trình xây dựng thuộc sở hữu công  |  |
| *2.1.1* | *Diện tích phòng học, hội trường* |  |
| *2.1.2* | *Diện tích phòng thí nghiệm* |  |
| *2.1.3* | *Diện tích nhà xưởng thực hành* |  |
| *2.1.4* | *Diện tích nhà thể thao* |  |
| *2.1.5* | *Diện tích ký túc xá* |  |
| *2.1.6* | *Diện tích công trình xây dựng khác* |  |
| 2.2 | Diện tích công trình xây dựng thuộc sở hữu tư của chủ trường (trường tư)  |  |
| *2.2.1* | *Diện tích phòng học, hội trường* |  |
| *2.2.2* | *Diện tích phòng thí nghiệm* |  |
| *2.2.3* | *Diện tích nhà xưởng thực hành* |  |
| *2.2.4* | *Diện tích nhà thể thao* |  |
| *2.2.5* | *Diện tích ký túc xá* |  |
| *2.2.6* | *Diện tích công trình xây dựng khác* |  |
| 2.3 | Diện tích công trình xây dựng trường thuê mướn  |  |
| *2.3.1* | *Diện tích phòng học, hội trường* |  |
| *2.3.2* | *Diện tích phòng thí nghiệm* |  |
| *2.3.3* | *Diện tích nhà xưởng thực hành* |  |
| *2.3.4* | *Diện tích nhà thể thao* |  |
| *2.3.5* | *Diện tích ký túc xá* |  |
| *2.3.6* | *Diện tích công trình xây dựng khác* |  |

**3. TUỔI THỌ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA TRƯỜNG**

| **STT** | **TÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG** | **Cấp công trình** | **Năm hoàn thành thi công** | **Năm đưa vào sử dụng** | **Số năm đã sử dụng** | **Tỷ lệ khấu hao công trình còn lại** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tòa nhà A |  |  |  |  |  |
| 2 | Tòa nhà B |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |

**4. TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬT CHẤT KỸ THUẬT**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Triệu đồng** |
| --- | --- | --- |
| **4.1** | **Tổng giá trị trang thiết bị, phương tiện vật chất kỹ thuật thuộc TÀI SẢN CÔNG (theo giá trị khấu hao còn lại)** |  |
| *4.1.1* | *Giá trị thiết bị phục vụ dạy học (đã ghi thuộc tài sản của trường, không tính thiết bị phòng thí nghiệm)* |  |
| *4.1.2* | *Giá trị thiết bị phục vụ nghiên cứu (đã ghi thuộc tài sản của trường, không tính thiết bị phòng thực hành)* |  |
| *4.1.3* | *Giá trị thiết bị văn phòng (đã ghi thuộc tài sản của trường)* |  |
| *4.1.4* | *Giá trị các trang bị chung như bàn ghế, bảng, … (đã ghi thuộc tài sản của trường)* |  |
| *4.1.5* | *Giá trị phương tiện xe cộ (đã ghi thuộc tài sản của trường)* |  |
| **4.2** | **Tổng giá trị trang thiết bị, phương tiện vật chất kỹ thuật thuộc TÀI SẢN TƯ của chủ trường (theo giá trị khấu hao còn lại)** |  |
| *4.2.1* | *Giá trị thiết bị phục vụ dạy học (không tính thiết bị phòng thí nghiệm)* |  |
| *4.2.2* | *Giá trị thiết bị phục vụ nghiên cứu (không tính thiết bị phòng thực hành)* |  |
| *4.2.3* | *Giá trị thiết bị văn phòng (theo giá trị khấu hao còn lại)* |  |
| *4.2.4* | *Giá trị các trang bị chung như bàn ghế, bảng, …*  |  |
| *4.2.5* | *Giá trị phương tiện xe cộ (đã ghi thuộc tài sản của trường, theo giá trị khấu hao còn lại)* |  |
| **4.3** | **Tổng giá trị trang thiết bị, phương tiện vật chất kỹ thuật thuộc TÀI SẢN THUÊ MƯỚN sử dụng thường xuyên (hợp đồng thuê theo năm)** |  |
| *4.3.1* | *Giá trị thiết bị phục vụ dạy học (không tính thiết bị phòng thí nghiệm)* |  |
| *4.3.2* | *Giá trị thiết bị phục vụ nghiên cứu (không tính thiết bị phòng thực hành)* |  |
| *4.3.3* | *Giá trị thiết bị văn phòng* |  |
| *4.3.4* | *Giá trị các trang bị chung như bàn ghế, bảng, …* |  |
| *4.3.5* | *Giá trị phương tiện xe cộ* |  |

**5. NGÂN SÁCH NĂM 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Triệu đồng** |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Tổng thu của trường từ **tất cả các nguồn** khác nhau |  |
| 5.2 | Tổng ngân sách Nhà nước cấp **định kỳ** (nếu có) |  |
| 5.3 | Tổng ngân sách Nhà nước cấp **phi định kỳ** theo đề án, dự án, chương trình, nhiệm vụ được giao |  |
| 5.4 | Tổng thu các khoản từ đóng góp của người **học** **dài hạn** (học phí và lệ phí của người học đại học hệ chính quy, VLVH, VB2, liên thông) |  |
| 5.5 | Tổng thu các khoản từ đóng góp của người **học ngắn hạn** (học phí và lệ phí của người học các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ) |  |
| 5.6 | Tổng thu từ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ  |  |
| 5.7 | Tổng thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có) |  |
| 5.8 | Tổng thu từ viện trợ, tài trợ, hỗ trợ từ các nguồn **nội địa** |  |
| *5.8.1* | *Hỗ trợ quỹ học bổng* |  |
| *5.8.2* | *Viện trợ, tài trợ, hỗ trợ khác* |  |
| 5.9 | Tổng thu từ viện trợ, tài trợ, hỗ trợ từ các nguồn **quốc tế** |  |
| *5.9.1* | *Hỗ trợ quỹ học bổng* |  |
| *5.9.2* | *Viện trợ, tài trợ, hỗ trợ khác* |  |
| 5.10 | Tổng thu từ các nguồn khác |  |
| Người cung cấp thông tin*(ký tên, ghi rõ họ tên)* | Xác nhận của Hiệu trưởng*(ký tên, đóng dấu)* |
| Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Điện thoại: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Điện thoại: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |