**Phụ lục số 03**

*(Kèm theo Công văn số /KBTN-KTNN ngày /3/2023 của KBNN Thái Nguyên)*

|  |  |
| --- | --- |
| KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN  **KHO BẠC NHÀ NƯỚC (PHÒNG)……….** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | *…………, ngày tháng năm 2023* |

**THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG KẾT NỐI DVC-TT KBNN**

(Đến tháng /2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số đơn vị giao dịch**  **sử dụng DVC** | **Số đơn vị giao dịch sử dụng phần mềm KT HCSN** | | | | **Số ĐV chưa có phần mềm KT HCSN** |
| **Tổng số** | Số đã đăng ký kết nối | | Số chưa đăng ký kết nối |
| Kết nối thành công | Chưa kết nối thành công |
| *(1)=(2)+(6)* | *(2)=(3)+(4)+(5)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
|  |  |  |  |  |  |

\* Tỷ lệ đơn vị kết nối thành công (cột 3) so với số đơn vị có phần mềm kế toán (cột 2): ………%

\* Biến động so với kỳ trước: (không có / hoặc cụ thể như bên dưới)

*- Giảm … đơn vị sử dụng DVC do …………………*

*- …… đơn vị chưa kết nối thành công đã được gửi hướng dẫn xử lý.*

*- …… đơn vị sử dụng PMKT không có khả năng kết nối và …… đơn vị mới thành lập chưa đăng ký kết nối DVC.*

*- ……………………………..*

**LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC (TRƯỞNG PHÒNG)**