Hệ thống tài khoản kế toán ngân sách xã ban hành theo quyết định 94/2005/QĐ/BTC ngày 12/12/2005 của bộ trưởng bộ tài chính quy định áp dụng thống nhất cho tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện, thị xã của các Tỉnh, thành phố trong cả nước. Hệ thống tài khoản kế toán ngân sách xã bao gồm 7 loại với 19 tài khoản. Để đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách xã trong quá trình thực hiện xã có thể mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3.

**DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN**

*(Ban hành theo QĐ 94/ 2005/ QĐ/ BTC ngày 12/12/2005 của bộ trưởng bộ tài chính)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số hiệu TK** | **Tên tài khoản** | **Phạm vi áp dụng** |
| **Cấp I** | **Cấp II** | **Bắt buộc** | **Hướng dẫn** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | **LOẠI I: TIỀN VÀ VẬT T­Ư** |  |  |
| 1 | 111 |  | Tiền mặt | \* |  |
| 2 | 112 |  | Tiền gửi kho bạc | \* |  |
|  |  | 1121 | Tiền ngân sách tại kho bạc |  |  |
|  |  | 1228 | Tiền gửi khác |  |  |
| 3 | 152 |  | Vật liệu |  | \* |
|  |  |  | **LOẠI II: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |
| 4 | 211 |  | Tài sản cố định |  | \* |
| 5 | 214 |  | Hao mòn tài sản cố định |  | \* |
| 6 | 241 |  | Xây dựng cơ bản dở dang |  | \* |
|  |  | 2411 |  Mua sắm tài sản cố định |  |  |
|  |  | 2412 | Xây dựng cơ bản dở dang |  |  |
|  |  | 2413 |  Sửa chữa lớn tài sản cố dịnh |  |  |
|  |  |  | **LOẠI III: THANH TOÁN** |  |  |
| 7 | 311 |  | Các khoản phải thu | \* |  |
| 8 | 331 |  | Các khoản phải trả | \* |  |
| 9 | 336 |  | Các khoản thu hộ, chi hộ |  |  |
|  |  | 3361 | Các khoản thu hộ |  |  |
|  |  | 3362 | Các khoản chi hộ |  |  |
|  |  |  | **LOẠI IV: NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC QUỸ CÔNG CHUYÊN DÙNG** |  |  |
| 10 | 431 |  | Các quỹ công chuyên dùng của xã | \* |  |
| 11 | 441 |   | Nguồn kinh phí đầu tư XDCB | \* |  |
|  |  | 4411 |  Nguồn ngân sách xã |  |  |
|  |  | 4412 | Nguồn tài trợ |  |  |
|  |  | 4418 |  Nguồn khác |  |  |
| 12 | 466 |  | Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ |  | \* |
|  |  |  | **LOẠI VII: THU NGÂN SÁCH XÃ** |  |  |
| 13 | 711 |  | Thu sự nghiệp |  |  |
| 14 | 714 |  | Thu ngân sách xã đã qua kho bạc | \* |  |
|  |  | 7141 | Thuộc năm trư­ớc |  |  |
|  |  | 7142 | Thuộc năm nay |  |  |
| 15 | 719 |  | Thu ngân sách xã chư­a qua kho bạc | \* |  |
|  |  | 7191 | Thuộc năm trước |  |  |
|  |  | 7192 | Thuộc năm nay |  |  |
|  |  |  | **LOẠI VIII: CHI NGÂN SÁCH XÃ** |  |  |
| 16 | 811 |  | Chi sự nghiệp |  |  |
| 17 | 814 |  | Chi ngân sách xã đã qua kho bạc | \* |  |
|  |  | 8141 | Thuộc năm tr­ước |  |  |
|  |  | 8142 | Thuộc năm nay |  |  |
| 18 | 819 |  | Chi ngân sách xã ch­ưa qua kho bạc | \* |  |
|  |  | 8191 | Thuộc năm trước |  |  |
|  |  | 8192 | Thuộc năm nay |  |  |
|  |  |  | **LOẠI IX: CHÊNH LỆCH THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ** |  |  |
| 19 | 914 |  | Chênh lệch thu, chi ngân sách xã | \* |  |