**TỔNG HỢP THU, NỘP ĐẢNG PHÍ HÀNG THÁNG**

**NĂM..........................**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày tháng năm nộp** | **Thu đảng phí tháng** | **Tình hình đảng viên** | **Tình hình đảng phí** | **Nộp Đảng phí lên cấp trên** | **Người nhận** *(người thu Đảng phí)* |
| **Tổng số đảng viên đến cuối tháng** | **Tổng số đảng viên được miễn** | **Số tiền đảng phí chưa đóng** | **Số tiền đảng phí đã thu** | **Đảng phí được trích giữ lại** | **Đảng phí phải nộp cấp trên** | **Đảng phí đã nộp cấp trên** | **Đảng phí chưa nộp cấp trên** |  |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=4-5** | **7** | **8** | **C** |
|  | Tháng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng quý I** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng quý II** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng quý III** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tháng 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng quý IV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng cả năm** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Xác nhận của Đảng ủy cấp trên về tình hình thu, nộp đảng phí năm: ............................**

**1- Tổng số đảng viên đến cuối năm: ...........................................đồng chí** *..............., Ngày ............tháng ............năm............*

**2- Số đảng viên được miễn: ........................................................đồng chí T /M Cấp ủy**

**3- Số tiền đảng phí chưa đóng đến cuối năm:..............................đồng** *(Ký tên, đóng dấu)*

**4- Tổng số tiền đảng phí đã thu: ...................................................đồng**

**5- Đảng phí được trích giữ lại: ......................................................đồng**

**6- Đảng phí phải nộp cấp trên: .....................................................đồng**

**7- Đảng phí đã nộp cấp trên:..........................................................đồng**

**8- Đảng phí chưa nộp cấp trên:.......................................................đồng**