|  |  |
| --- | --- |
| BỘ TÀI CHÍNH**HỌC VIỆN TÀI CHÍNH** | **Biểu mẫu 21** |

**Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021**

*(Kèm theo Công văn số /TB-HVTC ngày / /2021 của Giám đốc Học viện Tài chính)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Học phí/1SV/n****ăm học…** | **DK học phí/1SV của cả khóa học** |
| **I** | **Học phí chính quy chương trình đại trà** |   |   |   |
| 1 | Tiến sĩ | triệu đồng/năm | 24,5 | 75 |
|   | Tài chính- Ngân hàng | Triệu đồng/năm | 24,5 | 75 |
|   | Kế toán | Triệu đồng/năm | 24,5 | 75 |
| 2 | Thạc sỹ | Triệu đồng/năm | 14,7 | 30 |
|   | Tài chính- Ngân hàng | Triệu đồng/năm | 14,7 | 30 |
|   | Kế toán | Triệu đồng/năm | 14,7 | 30 |
| 3 | Đại học | Triệu đồng/năm |  |  |
| 3.1 | Khối ngành III | Triệu đồng/năm | 9,8 | 42 |
|   | Tài chính- Ngân hàng | Triệu đồng/năm | 9,8 | 42 |
|   | Kế toán | Triệu đồng/năm | 9,8 | 42 |
|   | Quản trị kinh doanh | Triệu đồng/năm | 9,8 | 42 |
|   | Hệ thống thông tin quản lý | Triệu đồng/năm | 9,8 | 42 |
| 3.2 | Khối ngành VII | Triệu đồng/năm | 9,8 | 42 |
|   | Ngôn ngữ Anh | Triệu đồng/năm | 9,8 | 42 |
|   | Kinh tế | Triệu đồng/năm | 9,8 | 42 |
| **II** | **Học phí chính quy chương trình khác** |   |   |   |
| 1 | Tiến sĩ | Triệu đồng/năm |   |   |
|   | Khối ngành kinh tế  | Triệu đồng/năm |   |   |
| 2 | Thạc sỹ | Triệu đồng/năm |   |   |
|   | Khối ngành kinh tế  | Triệu đồng/năm |   |   |
| 3 | Đại học | Triệu đồng/năm |  |  |
|   | Tài chính- Ngân hàng | Triệu đồng/năm |  |  |
|   | Kế toán | Triệu đồng/năm |  |  |
| **III** | **Học phí hình thức vừa học vừa làm** |   |  |  |
| 1 | Đại học | Triệu đồng/năm | 14,7 | 30 |
|   | Tài chính- Ngân hàng | Triệu đồng/năm | 14,7 | 30 |
|   | Kế toán | Triệu đồng/năm | 14,7 | 30 |
| **IV** | **Tổng thu năm** | **Tỷ đồng** | **391,29** |  |
| 1 | Từ ngân sách | Tỷ đồng | 40,88 |  |
| 2 | Từ học phí | Tỷ đồng | 250,53 |  |
| 3 | Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ | Tỷ đồng |  |  |
| 4 | Từ nguồn hợp pháp khác | Tỷ đồng | 99,88 |  |