|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH  **BCH ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP**  \*\*\*  Số: 59-TB/ĐTN | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2022* |

**THÔNG BÁO**

**Về việc trích nộp Đoàn phí 6 tháng cuối năm 2022**

**--------**

Căn cứ Điều 41, Chương XII, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố thông báo về việc trích nộp Đoàn phí 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

**1.** **Thời gian tính và căn cứ thu, trích nộp Đoàn phí:**

- Thời gian để cơ sở Đoàn làm căn cứ trích nộp Đoàn phí 6 tháng cuối năm 2022 là từ tháng 7/2022 đến hết tháng 12/2022*.*

- Số Đoàn phí trích nộp của mỗi cơ sở Đoàn căn cứ theo số lượng Đoàn viên được thống kê trong báo cáo tình hình triển khai Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên *(theo Công văn số 44-CV/ĐTN ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối).*

- Nếu đơn vị điều chỉnh số liệu đoàn viên thì thực hiện văn bản gửi về Văn phòng Đoàn Khối **trước ngày 30/9/2022 (thứ Sáu)**.

**2. Thời hạn đóng Đoàn phí:** Trước ngày 15/10/2022 (thứ Bảy).

**3.** **Nguyên tắc thu, nộp đoàn phí:**

- Mức đóng Đoàn phí:

*+ Đoàn viên có hưởng lương:* 5.000 đồng/ người/ tháng.

*+ Đoàn viên không hưởng lương:* 2.000 đồng/ người/ tháng.

- Chi đoàn có trách nhiệm thu Đoàn phí của đoàn viên một tháng một lần.

- Mức trích nộp: Từ chi đoàn trở lên, một cấp được giữ lại hai phần ba (2/3) và nộp lại Đoàn cấp trên một phần ba (1/3) số tiền Đoàn phí do đoàn viên đóng hoặc trích nộp của tổ chức Đoàn cấp dưới.

- Thời gian trích nộp: Chi đoàn trích nộp đoàn phí lên Đoàn cơ sở 01 tháng 01 lần. Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trích nộp Đoàn phí về Đoàn Khối 06 tháng 01 lần.

**4.** **Phương thức đóng đoàn phí:**

- Trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Khối cho đồng chí **Nguyễn Thị Hà Xuyên** – UVBTV, Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối *(Số điện thoại: 0969.427.535).*

- Chuyển khoản vào tài khoản Đoàn Khối, thông tin chuyển khoản:

+ Chủ tài khoản: Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP Hồ Chí Minh

+ Số tài khoản: 114002918630 – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 2 – TP. HCM – Hội Sở

+ Cú pháp chuyển tiền: Don vi \_ Dong tien doan phi 6 thang cuoi nam 2022

Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc việc trích nộp Đoàn phí đúng thời gian quy định.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Thành Đoàn: Ban TC-KT, Ban CNLĐ;  - Đảng ủy Khối: Ban Dân vận;  - UBKT Đoàn Khối;  - Các cơ sở Đoàn;  - Lưu: VP. | **TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI**  CHÁNH VĂN PHÒNG  **Nguyễn Thị Hà Xuyên** |

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

**BCH ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP**

**\*\*\***

**DANH SÁCH**

**Xác định mức đóng Đoàn phí 06 tháng cuối năm 2022**

*(Đính kèm Thông báo số 59-TB/ĐTN ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối)*

**---------**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **ĐƠN VỊ** | **Số lượng đoàn viên** | | **Đoàn phí trích nộp** | |
| **Có  hưởng lương** | **Không hưởng lương** | **Có hưởng lương** | **Không hưởng lương** |
| **Cụm hoạt động số 1** | | | | | |
| 1 | Đoàn Cơ quan Thành Đoàn | 345 | 0 | 1,150,000 |  |
| 2 | Đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố | 112 | 0 | 373,333 |  |
| 3 | Đoàn Văn phòng Thành ủy | 275 | 0 | 916,667 |  |
| 4 | Đoàn Văn phòng UBND Thành phố | 37 | 0 | 123,333 |  |
| 5 | Đoàn Sở Ngoại vụ Thành phố | 39 | 0 | 130,000 |  |
| 6 | Đoàn Sở Nội vụ Thành phố | 23 | 0 | 76,667 |  |
| **Cụm hoạt động số 2** | | | | | |
| 7 | Đoàn BQL Đường sắt đô thị | 49 | 0 | 163,333 |  |
| 8 | Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố | 94 | 0 | 313,333 |  |
| 9 | Đoàn Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố | 35 | 0 | 116,667 |  |
| 10 | Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố | 144 | 0 | 480,000 |  |
| 11 | Đoàn BQL Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 38 | 0 | 126,667 |  |
| 12 | Đoàn Sở Xây dựng Thành phố | 173 | 0 | 576,667 |  |
| 13 | Đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố | 24 | 0 | 80,000 |  |
| **Cụm hoạt động số 3** | | | | | |
| 14 | Đoàn BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố | 90 | 0 | 300,000 |  |
| 15 | Đoàn BQL An toàn thực phẩm Thành phố | 103 | 0 | 343,333 |  |
| 16 | Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố | 254 | 0 | 846,667 |  |
| 17 | Đoàn Cục Quản lý Thị trường Thành phố | 39 | 0 | 130,000 |  |
| 18 | Đoàn Sở Công Thương Thành phố | 41 | 0 | 136,667 |  |
| 19 | Đoàn Khu Công nghệ cao Thành phố | 180 | 0 | 600,000 |  |
| 20 | Chi đoàn Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố | 20 | 0 | 200,000 |  |
| **Cụm hoạt động số 4** | | | | | |
| 21 | Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố | 243 | 327 | 810,000 | 436,000 |
| 22 | Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng | 53 | 0 | 176,667 |  |
| 23 | Đoàn Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố | 36 | 0 | 120,000 |  |
| 24 | Đoàn Đài Truyền hình Thành phố | 146 | 0 | 486,667 |  |
| 25 | Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông | 31 | 0 | 103,333 |  |
| 26 | Đoàn Sở Du lịch Thành phố | 34 | 0 | 113,333 |  |
| 27 | Đoàn Báo Người Lao động | 45 | 0 | 150,000 |  |
| **Cụm hoạt động số 5** | | | | | |
| 28 | Đoàn Cục Thuế Thành phố | 271 | 0 | 903,333 |  |
| 29 | Đoàn Bảo hiểm Xã hội Thành phố | 68 | 0 | 226,667 |  |
| 30 | Đoàn Cục Thống kê Thành phố | 18 | 0 | 60,000 |  |
| 31 | Đoàn Kho bạc Nhà nước Thành phố | 110 | 0 | 366,667 |  |
| 32 | Đoàn Sở Tài Chính Thành phố | 63 | 0 | 210,000 |  |
| 33 | Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố | 56 | 0 | 186,667 |  |
| **Cụm hoạt động số 6** | | | | | |
| 34 | Đoàn Sở Tư Pháp Thành phố | 73 | 0 | 243,333 |  |
| 35 | Chi đoàn Cục Thi hành án Dân sự Thành phố | 19 | 0 | 190,000 |  |
| 36 | Đoàn Đoàn Luật sư Thành phố | 27 | 0 | 90,000 |  |
| 37 | Đoàn Tòa án Nhân dân Thành phố | 123 | 0 | 410,000 |  |
| 38 | Đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố | 60 | 0 | 200,000 |  |
| 39 | Chi đoàn Thanh tra Thành phố | 20 | 0 | 200,000 |  |
| 40 | Chi đoàn Báo Pháp luật Thành phố | 42 | 0 | 420,000 |  |
| **Cụm hoạt động số 7** | | | | | |
| 41 | Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ | 8 | 59 | 26,667 | 78,667 |
| 42 | Đoàn Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố | 15 | 53 | 50,000 | 70,667 |
| 43 | Đoàn Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố | 3 | 31 | 10,000 | 41,333 |
| 44 | Đoàn Trường Trung cấp nghề KTNV Tôn Đức Thắng | 3 | 27 | 10,000 | 36,000 |
| 45 | Chi đoàn Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông Thành phố | 5 | 0 | 50,000 |  |
| **Cụm hoạt động số 8** | | | | | |
| 46 | Chi đoàn BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông | 26 | 0 | 260,000 |  |
| 47 | Chi đoàn BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | 30 | 0 | 300,000 |  |
| 48 | Chi đoàn BQL Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc Thành phố | 13 | 0 | 130,000 |  |
| 49 | Chi đoàn BQL Khu Thủ Thiêm | 5 | 0 | 50,000 |  |
| 50 | Chi đoàn Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố | 9 | 0 | 90,000 |  |
| 51 | Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố | 29 | 0 | 290,000 |  |
| 52 | Chi đoàn Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố | 12 | 0 | 120,000 |  |
| 53 | Chi đoàn Cơ quan BQL Khu Nam Thành phố | 12 | 0 | 120,000 |  |
| 54 | Chi đoàn Tạp chí Kinh tế Sài Gòn | 20 | 0 | 200,000 |  |
| **Cụm hoạt động số 9** | | | | | |
| 55 | Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối | 16 | 0 | 160,000 |  |
| 56 | Chi đoàn Hội Chữ Thập đỏ Thành phố | 11 | 0 | 110,000 |  |
| 57 | Chi đoàn Hội Nông dân Thành phố | 6 | 0 | 60,000 |  |
| 58 | Chi đoàn Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố | 4 | 0 | 40,000 |  |
| 59 | Chi đoàn Báo Phụ nữ Thành phố | 11 | 0 | 110,000 |  |
| 60 | Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã Thành phố | 20 | 0 | 200,000 |  |

**BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI**