BỘ Y TẾ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CẦN THƠ**

Số : / TB-ĐHYD  *Cần Thơ, ngày tháng 01 năm 2018.*

V/v lập dự toán giảng dạy

thực tập năm học 2018 – 2019.

**Kính gửi : Lãnh đạo Khoa, Đơn vị thuộc trường.**

-Căn cứ Quyết định số :1186/QĐ-ĐHYDCT ngày 02/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ về việc ban hành Quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng công cụ dụng cụ, hóa chất vật tư tiêu hao, sinh vật phẩm-Trường đại học Y Dược Cần Thơ;

-Căn cứ định mức thực tập của các Khoa, Đơn vị được Hiệu trưởng phê duyệt;

-Căn cứ số lượng sinh viên dự kiến thực tập năm học 2018-2019;

-Căn cứ số liệu tồn kho năm học 2017-2018.

Để có cơ sở lập kế hoạch trình Bộ Y tế phê duyệt. Theo đề nghị của ông Trưởng phòng QTTB, Ban giám hiệu Trường đề nghị các đơn vị lập dự toán danh mục về CCDC, Hóa chất, vật tư tiêu hao, môi trường – Kít, mẫu vật thí nghiệm ….. cho năm học 201 8 – 2019, gửi đến phòng QTTB tổng hợp trình Ban giám hiệu xem xét.

Kế hoạch lập dự toán cho năm học 2018-2019 được thực hiện theo Quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng công cụ dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao, sinh vật phẩm được ban hành kèm theo Quyết định số : 1186/QĐ-ĐHYDCT ngày 02/10/2015 ( đã đăng tải trên trang WEB của Trường). Kế hoạch dự toán gửi về Phòng quản trị thiết bị, bao gồm các nội dung :

1/Bảng tổng hợp dự toán ***MẪU 02A/DT-CC-HC-VT***

(biểu mẫu được thực hiện trên file Exel )

2/Biên Bản Hội đồng Khoa Học &Đào tạo Khoa

3/Báo cáo tồn kho năm học 2017-2018

-Thời hạn cuối cùng : 17 giờ ngày 28/02/2018

-Dự toán : bản chính đã được cấp Khoa phê duyệt và file mềm gửi về địa chỉ Email: [nhphuc@ctump.edu.vn](mailto:nhphuc@ctump.edu.vn) . Các đơn vị lập dự toán theo đúng tên thương mại **(không gọi theo tên sử dụng).**

Để đảm bảo tiến độ thực hiện cho năm học 2018- 2019, đề nghị Lãnh đạo Khoa, đơn vị trực thuộc chỉ đạo khẩn trương thực hiện yêu cầu đúng thời gian trên .

**KT. HIỆU TRƯỞNG**

Nơi gửi : **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

*-Như trên;*

*-Hiệu trưởng ( báo cáo),*

*-P.QTTB;*

*-Lưu VT.*

**ĐÀM VĂN CƯƠNG**

***MẪU 02A/DT-CC-HC-VT***

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

KHOA :................................

BỘ MÔN : ...............................

Năm học :................................

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÔNG CỤ , HÓA CHẤT , VẬT TƯ**

**MÔI TRƯỜNG, MẪU VẬT THÍ NGHIỆM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **SẢN PHẪM** | **Nước SX** | **Qui Cách** | **ĐVT** | **Số lượng tồn** | **Số lượng bổ sung** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| **I** | **DỤNG CỤ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bình nón 500 ml | ĐỨC | 500 ml | Cái |  |  |  |  |
| 2 | …………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **HÓA CHẤT** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Axit clohydrid (HCl) | TQ | Chai/500 ml | Chai |  |  |  |  |
| 2 | …………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **VẬT TƯ TIÊU HAO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bông gòn thấm nước | VN | Cây/ 1 kg | Cây |  |  |  |  |
| 2 | …………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **MÔI TRƯỜNG-KÍT** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Môi trường BA | Đức | Chai/500g | chai |  |  |  |  |
| 2 | …………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **Mẫu vật thí nghiệm** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cóc | VN | Con/ 20 g | con |  |  |  |  |
| 2 | …………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **MẪU VẬT KHÁC (Cây cỏ, đông y, tây y,….)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Paracetamol  Tên thương mại (……..) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG** | | | | | | | |  |

***Bô môn….. ngày tháng năm…***

**Người lập dự toán Trưởng Bộ môn**

***MẪU : 02B/DT-CC-HC-VT***

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

KHOA: ................................

NĂM HỌC :…………………

**BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **SẢN PHẪM** | **Nước SX** | **Qui Cách** | **ĐVT** | **SỐ LƯỢNG** | | | | **Tổng Số lượng bổ sung** | **Đơn giá**  **(dự kiến)** | **Thành tiền**  **(Dự kiến)** |
| Bộ môn… | Bộ môn… | Bộ môn… | Bộ môn… |
| **I** | **DỤNG CỤ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bình nón 500 ml | ĐỨC | 500 ml | Cái |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **HÓA CHẤT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Axit clohydrid (HCl) | TQ | Chai/500 ml | Chai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **VẬT TƯ TIÊU HAO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bông gòn thấm nước | VN | Cây/ 1 kg | Cây |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **MÔI TRƯỜNG-KÍT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Môi trường BA | Đức | Chai/500g | chai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **Mẫu vật thí nghiệm** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cóc | VN | Con/ 20 g | con |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **MẪU VẬT KHÁC (Cây cỏ, đông y, tây y,….)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Paracetamol  Tên thương mại (……..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG** | | | | | | | | | | |  |

***Bô môn…… ngày tháng năm…***

**Người lập dự toán Trưởng khoa/ Đơn vị**