

**HỒ SƠ BÀN GIAO GIÁO XỨ**

**…………………..… ngày……tháng…… năm 2022**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **GIÁO PHẬN THANH HÓA****GIÁO HẠT**………….……………… |

**BIÊN BẢN BÀN GIAO GIÁO XỨ**

Hôm nay, vào hồi….. giờ….., ngày….. tháng….. năm 2022.

Tại văn phòng giáo xứ: …………….…, giáo hạt: …..…………., giáo phận: Thanh Hóa.

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….Thanh Hóa.

Tôi, linh mục:…………………………………………………………………...…………

Trong tư cách là Nguyên quản xứ……..……………………………, Đại diện bên **GIAO**

**TIẾN HÀNH THỦ TỤC BÀN GIAO GIÁO XỨ :**……………………………………

cho linh mục:………………………………………………….……, Đại diện bên **NHẬN**

với chức vụ là Tân quản xứ …………………………… theo “*Quyết định* *bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục Thanh Hóa”*, số 01/BMLM-2022, ngày 27 tháng 12 năm 2021, của Đức Giám mục giáo phận Thanh Hóa.

**I. THÀNH PHẦN HIỆN DIỆN VÀ CHỨNG KIẾN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THÁNH, HỌ VÀ TÊN** | **CHỨC VỤ** |
|  | Lm.  | Quản Hạt…. |
|  | Lm.  | Phó xứ…  |
|  | Ô/B. | Chánh Trương Gx |
|  | Ô/B. | Phó Trương Gx |
|  | Ô/B. | Thư ký HĐGX |
|  | Ô/B. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**II. NỘI DUNG BÀN GIAO (Chi tiết trong các văn bản đính kèm)**

1. **Sơ lược lịch sử và tình hình hiện tại của giáo xứ** *(Văn bản số 1)*
2. **Danh sách nhân sự** *(Văn bản số 2)*
3. **Thống kê tài sản** *(văn bản số 3)*
4. **Các loại sổ sách và tài liệu** *(văn bản số 4)*
5. **Kế hoạch mục vụ** **hàng năm**  *(văn bản số 5)*
6. **Báo cáo tài chính – khoản thu, khoản nợ** *(văn bản số 6)*
7. **Những nội dung khác** *(nếu có) (văn bản bổ sung)*

**III. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

**Điều 1.** Những văn bản đính kèm phải được người thực hiện ký tên và đóng dấu giáo xứ chứng thực, có giá trị pháp lý như biên bản bàn giao, và là một phần không thể tách rời của biên bản bàn giao này.

**Điều 2.** Bên GIAO cam kết đã bàn giao chính xác nội dung được ghi nhận ở trên, với các chi tiết đã mô tả trong văn bản đính kèm, trước sự chứng kiến của đại diện giáo phận và giáo xứ.

**Điều 3.** Bên NHẬN chấp thuận đã nhận được đầy đủ thông tin và nội dung cần thiết cho việc tiếp quản giáo xứ và không đòi hỏi hay yêu cầu gì thêm.

**Điều 4.** Hồ sơ bàn giao này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên GIAO giữ 01 bản, bên NHẬN giữ 01 bản, Văn phòng giáo xứ bàn giao giữ 01 bản, và KHO VĂN KHỐ giáo phận Thanh Hóa lưu 01 bản. Cha Tân quản xứ có trách nhiệm trao tận tay cho Đức Giám mục giáo phận Thanh Hóa bản lưu này.

**Điều 5.** Những nội dung bàn giao và điều khoản thỏa thuận trong biên bản này đã được cả hai bên đồng ý, với sự chứng giám của đại diện giáo phận, giáo xứ, và cùng thống nhất ký tên dưới đây:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BÊN GIAO***(Ký tên và đóng dấu)*Lm……………………… **NGUYÊN QUẢN XỨ** | **NGƯỜI CHỨNG GIÁM** ………………………………**CHỨC VỤ**………………………………. **CHỨC VỤ** | **BÊN NHẬN**Lm……………………….. **TÂN QUẢN XỨ** |

**LỊCH SỬ VÀ HIỆN TÌNH GIÁO XỨ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(VĂN BẢN SỐ 1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I. GỐC TÍCH VÀ NĂM THÀNH LẬP:**

**II. ĐỊA CHỈ:**

**III. PHẠM VI ĐỊA LÝ:**

**IV. SỐ GIÁO DÂN** (theo Tất niên mới nhất):

**V. NHỮNG DỊP KỶ NIỆM:**

Thánh và ngày lễ bổn mạng:

Cung hiến nhà thờ:

Chầu lượt:

Những ngày/dịp khác *(nếu có):*

**VI. CƠ SỞ VẬT CHẤT**

1. **Nhà thờ giáo xứ**

Năm xây dựng: ………….; Diện tích:…………m2; Sức chứa:………. người.

Nhận xét/đề nghị: …..………………..…………………………………………….

1. **Nhà xứ và khuôn viên**

Năm xây dựng:…....; Số tầng:……; Tổng diện tích: …..…m2; bao gồm hạng mục:

**01**  Phòng khách *(sức chứa khoảng…………. người).*

**01**  Văn phòng – trụ sở

**00** Phòng ngủ *(tổng cộng có ………….. gường)*

**01**  Nhà bếp và phòng ăn *(tối đa được ……… chỗ ngồi dự tiệc)*

**00** Nhà kho

**00** Vườn cây (và/hoặc) đất trồng trọt – tổng diện tích………..……… (ha/m2)

**00** Ao cá – tổng diện tích…………….. m2

 **00** Tượng đài/ Núi đá Đức Mẹ/ Đền khấn thánh……

Nhận xét/đề nghị: …..………………………….…………………………………

1. **Trường dạy giáo lý**

**00**  Phòng học giáo lý

1. **Đất Thánh**

**00**  Khu đất thánh tại các giáo họ:

1. **Những cơ sở khác**

**00**  Cộng đoàn/dòng tu hiện diện

**00**  Thư viện, cơ sở từ thiện, nhà máy lọc nước…

**VII. CÁC GIÁO HỌ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN GIÁO HỌ** | **GHI CHÚ** |
| **1.** |  | **Địa chỉ:****Số nhân danh:** **Nhà thờ:** *(diện tích, tình trạng hiện nay).* **Nhà phòng** (*diện tích, tình trạng hiện nay*)**Cơ sở khác** *(lớp giáo lý, ruộng, vườn, ao…)* **Bổn mạng, tuần chầu:** **Nhận xét/đề nghị** *(nếu cần)* |
| **2.** |  | **Địa chỉ:****Số nhân danh:** **Nhà thờ:** **Nhà phòng:**  **Cơ sở khác:** **Bổn mạng, tuần chầu:** **Nhận xét/đề nghị:**  |
| **3.** |  | **Địa chỉ:****Số nhân danh:** **Nhà thờ:** **Nhà phòng**  **Cơ sở khác** **Bổn mạng, tuần chầu:** **Nhận xét/đề nghị**  |
| **4.** |  | **Địa chỉ:****Số nhân danh:** **Nhà thờ:** **Nhà phòng**  **Cơ sở khác** **Bổn mạng, tuần chầu:** **Nhận xét/đề nghị**  |
| **5.** |  | **Địa chỉ:****Số nhân danh:** **Nhà thờ:** **Nhà phòng**  **Cơ sở khác** **Bổn mạng, tuần chầu:** **Nhận xét/đề nghị**  |

**VIII. CÁC HỘI ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT.** | **TÊN HỘI ĐOÀN** | **BỔN MẠNG** | **SỐ NGƯỜI** | **GHI CHÚ HOẠT ĐỘNG** |
|  | Gia trưởng |  |  |  |
|  | Hiền mẫu |  |  |  |
|  | Giới trẻ |  |  |  |
|  | Giuse |  |  |  |
|  | Monica |  |  |  |
|  | Legio Mariae |  |  |  |
|  | Lòng CTX |  |  |  |
|  | Hội kèn |  |  |  |
|  | Hội trống |  |  |  |
|  | Ca đoàn |  |  |  |
|  | Giáo lý viên |  |  |  |
|  | Âm thanh AS |  |  |  |
|  | Trật tự |  |  |  |
|  | Xin tiền |  |  |  |
|  | Dâng lễ vật |  |  |  |
|  | Lễ sinh – P. vụ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**IX. GHI CHÚ VỀ TÌNH HÌNH GIÁO XỨ HIỆN TẠI**

*Phần này ghi những lưu ý quan trọng về tình trạng giáo xứ và giáo họ. Chẳng hạn, số ơn gọi, các lớp giáo lý, đặc tính và mức sống của giáo dân, các tệ nạn, tranh chấp, ngăn trở hôn nhân, các yếu tố xã hội chính trị ảnh hưởng đến đời sống đạo… Đồng thời nêu lên những nhận xét và đề nghị nhằm nổi bật những điểm nhấn trong mục vụ.*

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

*(ký tên và đóng dấu)*

Lm. …………………………….………

**NGUYÊN QUẢN XỨ**

**DANH SÁCH NHÂN SỰ TRONG GIÁO XỨ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(VĂN BẢN SỐ 2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I. HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ** (Nhiệm kỳ: ……………………………..)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN** | **CHỨC VỤ** | **GHI CHÚ** *(đặc trách, điện thoại liên lạc…)*  |
|  |  | Chánh trương |  |
|  |  | Phó Trương Nội vụ | *Kiêm Phụng vụ…* |
|  |  | Phó Trương Ngoại vụ | *Đặc trách GLV…* |
|  |  | Thư ký |  |
|  |  | Thủ quỹ  |  |
|  |  | Kế toán |  |
|  |  | Thường vụ |  |
|  |  | Thường vụ |  |
|  |  |  |  |

**II. DANH SÁCH BAN HÀNH GIÁO CÁC GIÁO HỌ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN** | **CHỨC VỤ** | **GIÁO HỌ** | **GHI CHÚ** |
|  |  | Trùm trưởng |  | *Phone:0900000000* |
|  |  | Trùm phó |  |  |
|  |  | Quản giáo |  |  |
|  |  | Thư ký  |  |  |
|  |  | Thủ quỹ |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**III. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC HỘI ĐOÀN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN** | **CHỨC VỤ** | **HỘI ĐOÀN** | **GHI CHÚ** |
|  |  | Trưởng  |  |  |
|  |  | Phó  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**IV. DANH SÁCH NHÂN SỰ KHÁC (nếu có)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN** | **CHỨC VỤ** | **GHI CHÚ** |
|  |  | Thầy giúp xứ  | *Phone:*  |
|  |  | Chú xứ |  |
|  |  | Đầu bếp |  |
|  |  | Cộng tác viên  |  |
|  |  | Lái xe/Taxi |  |
|  |  | E.D.M. |  |
|  |  | Internet/điện thoại |  |
|  |  | Sửa máy tính |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

*(ký tên và đóng dấu)*

…………………………….………

**CHỨC VỤ**

**THỐNG KÊ TÀI SẢN GIÁO XỨ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(VĂN BẢN SỐ 3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I. BẤT ĐỘNG SẢN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **DANH MỤC** | **SỐ LƯỢNG** | **TÌNH TRẠNG KHI BÀN GIAO** |
|  | Nhà thờ |  |  |
|  | Nhà xứ |  |  |
|  | Nhà giáo lý |  |  |
|  | Đất |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**II. ĐỒ DỤNG TRONG PHỤNG VỤ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN TÀI SẢN** | **SL** | **TÌNH TRẠNG** | **GHI CHÚ** |
|  | Chén lễ |  | *Đang dùng tốt* | Bao gồm cả đĩa thánh |
|  | Bình đựng bánh lễ |  | *Còn mới* |  |
|  | Bình đựng nước phép |  | *Chưa sử dụng* |  |
|  | Chuông rung tay |  | *Đã cũ* |  |
|  | Chiêng |  | *Tạm dùng*  |  |
|  | Chuông lớn tháp |  | *Nên thay* |  |
|  | Mặt nhật |  |  |  |
|  | Sách lễ Roma |  |  |  |
|  | Sách bài đọc |  |  |  |
|  | Sách lễ An táng |  |  |  |
|  | Sách các phép |  |  |  |
|  | Sách nghi thức hôn phối |  |  |  |
|  | Áo lễ xanh |  |  |  |
|  | Áo lễ đỏ |  |  |  |
|  | Áo lễ trắng |  |  |  |
|  | Áo lễ tím |  |  |  |
|  | Áo lễ vàng |  |  |  |
|  | Áo lễ hồng |  |  |  |
|  | Áo Alba |  |  |  |
|  | Áo súp ly |  |  |  |
|  | Áo lễ sinh |  |  |  |
|  | Khăn bàn thờ lớn |  |  |  |
|  | Khăn phủ bàn thờ |  |  |  |
|  | Khăn thánh |  |  |  |
|  | Khăn lau tay |  |  |  |
|  | Thánh giá |  |  |  |
|  | Nến cao |  |  |  |
|  | Bát biểu |  |  |  |
|  | Bình hương |  |  |  |
|  | Tàu hương |  |  |  |
|  | Lư hương |  |  |  |
|  | Chân nến đồng |  |  |  |
|  | Tượng Đức Mẹ |  |  |  |
|  | Tượng thánh Giuse |  |  |  |
|  | Tượng chịu nạn |  |  |  |
|  | Tượng thánh bổn mạng |  |  |  |
|  | Ghế chủ tế |  |  |  |
|  | Ghế đồng tế |  |  |  |
|  | Ghế dài giáo dân ngồi |  |  |  |
|  | Ghế nhựa |  |  |  |
|  | Bàn quỳ |  |  |  |
|  | Tòa giải tội |  |  |  |
|  | Bàn mặc áo |  |  |  |
|  | Tủ áo lễ |  |  |  |
|  | Tủ đồ lễ |  |  |  |
|  | Chân nến đồng |  |  |  |
|  | Chân nến Phục sinh |  |  |  |
|  | Bình hoa |  |  |  |
|  | Lộc bình sứ |  |  |  |
|  | Lộc bình gỗ |  |  |  |
|  | Kèo ngắm đứng |  |  |  |
|  | Thùng công đức |  |  |  |
|  | Đàn |  |  |  |
|  | Amply |  |  |  |
|  | Micro dây |  |  |  |
|  | Micro xăng-phin |  |  |  |
|  | Bàn mixer |  |  |  |
|  | Cục đẩy amply |  |  |  |
|  | Loa nhỏ |  |  |  |
|  | Loa thùng |  |  |  |
|  | Kèn đồng |  |  |  |
|  | Trống lớn |  |  |  |
|  | Trống nhỏ |  |  |  |
|  | Máy vi tính |  |  |  |
|  | Máy chiếu |  |  |  |
|  | Tivi |  |  |  |
|  | Quạt cây |  |  |  |
|  | Quạt trần |  |  |  |
|  | Kiệu vàng |  |  |  |
|  | Bóng điện sáng |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**III. ĐỒ DÙNG TRONG SINH HOẠT GIÁO XỨ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN TÀI SẢN** | **SL** | **TÌNH TRẠNG** | **GHI CHÚ** |
|  | Bàn ăn |  |  |  |
|  | Ghế dựa gỗ |  |  |  |
|  | Ghế dựa nhựa |  |  |  |
|  | Ghế nhựa |  |  |  |
|  | Bàn học giáo lý |  |  |  |
|  | Ghế học giáo lý |  |  |  |
|  | Tivi |  |  |  |
|  | Tủ lạnh |  |  |  |
|  | Quạt trần |  |  |  |
|  | Quạt cây |  |  |  |
|  | Đèm chùm |  |  |  |
|  | Tủ bảo ôn |  |  |  |
|  | Máy phát điện |  |  |  |
|  | Bếp ga |  |  |  |
|  | Bếp ga công nghiệp |  |  |  |
|  | Bếp điện |  |  |  |
|  | Máy bơm nước |  |  |  |
|  | Máy điều hòa tường |  |  |  |
|  | Máy điều hòa cây |  |  |  |
|  | Máy điều hòa âm trần |  |  |  |
|  | Máy sấy |  |  |  |
|  | Máy giặt |  |  |  |
|  | Nồi cơm điện lớn |  |  |  |
|  | Nồi cơm điện nhỏ |  |  |  |
|  | Chậu nhựa lớn |  |  |  |
|  | Chậu nhựa nhỏ |  |  |  |
|  | Dao ăn |  |  |  |
|  | Bát, đĩa, đũa, thìa… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**IV. CÁC TÀI SẢN KHÁC**  *(nếu chưa liệt kê)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **DANH MỤC** | **SỐ LƯỢNG** | **TÌNH TRẠNG KHI BÀN GIAO** |
|  | Xe máy |  |  |
|  |  Đất đồi  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

*(ký tên và đóng dấu)*

…………………………….………

**CHỨC VỤ**

**CÁC LOẠI SỔ SÁCH, TÀI LIỆU, GIẤY TỜ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(VĂN BẢN SỐ 4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I. CÁC LOẠI SỔ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN SỔ** | **SỐ LƯỢNG (cuốn)** | **GHI CHÚ – TÌNH TRẠNG** |
|  | Nhân danh |  |  |
|  | Rửa tội |  |  |
|  | Xưng tội &Rước lễ lần đầu |  |  |
|  | Thêm sức |  |  |
|  | Trình rao & Hôn phối |  |  |
|  | Khai tử |  |  |
|  | Tất niên |  |  |
|  | Gia đình |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**II. CÁC SÁCH VỞ - BÁO CHÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN TÀI LIỆU**  | **SỐ LƯỢNG** | **GHI CHÚ – TÌNH TRẠNG** |
|  | Sách Giáo lý |  |  |
|  | Sách truyện |  |  |
|  | Công đồng Vatican II |  |  |
|  | Thánh Ca  |  |  |
|  |  |  |  |

**III. GIẤY TỜ - TÀI LIỆU QUAN TRỌNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN TÀI LIỆU**  | **SỐ LƯỢNG** | **GHI CHÚ – TÌNH TRẠNG** |
|  | Sổ đỏ và hồ sơ đất đai  |  |  |
|  | Chứng thư thành lập giáo xứ |  |  |
|  | Chứng thư cung hiến nhà thờ |  |  |
|  | Lịch sử giáo xứ  |  |  |
|  | Hồ sơ thiết kế - xây dựng nhà xứ |  |  |
|  | Các giấy tờ thuộc hành chính xã hội  |  |  |
|  | Di chúc thư liên quan đến giáo xứ  |  |  |
|  | Con dấu giáo xứ |  |  |
|  | Bản thống kê tài sản các giáo họ |  |  |

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

*(ký tên và đóng dấu)*

Lm. …………………………….………

**NGUYÊN QUẢN XỨ**

**SINH HOẠT MỤC VỤ TRONG NĂM**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(VĂN BẢN SỐ 5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I. GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ TRONG TUẦN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THỨ** | **NHÀ THỜ XỨ** | **NHÀ THỜ GIÁO HỌ**  | **GIỜ LỄ**  |
| **MÙA HÈ** | **MÙA ĐÔNG** | **MÙA HÈ** | **MÙA ĐÔNG** |
| **HAI**  | Sáng: 05:00Tối: 19:30 | Sáng: 05:30Tối: 19:00 |  | Chiều: 17:00 | Chiều: 16:00 |
| **BA** |  |  |  |  |  |
| **TƯ** |  |  |  |  |  |
| **NĂM** |  |  |  |  |  |
| **SÁU** |  |  |  |  |  |
| **BẢY** |  |  |  |  |  |
| **CN** | Lễ I: Lễ II: Lễ III: | Lễ I: Lễ II: Lễ III: |  | Sáng: Chiều: | Sáng: Chiều: |

**II. NHỮNG SINH HOẠT CHUNG TRONG THÁNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THỨ** | **NỘI DUNG CỬ HÀNH** | **THỜI GIAN** | **ĐỊA ĐIỂM** |
| **HAI** | **Ý lễ:** Theo lịch Phụng vụ; **Giải tội:**  | Sau thánh lễ |  |
| **Đầu tháng:** Họp HĐGX | 07:30 | Nhà xứ |
| **Tuần II:** Thăm viếng mục vụ |  |  |
| **Tuần III:**  |  |  |
| **Tuần IV:**  |  |  |
| **BA** | **Ý lễ:** Chúa Thánh Thần **Giải tội:**  | Sau thánh lễ |  |
| **Đầu tháng:** Họp hội đoàn Legio Mariae | 08:00  |  Nhà xứ |
| **Tuần II:**  |  |  |
| **Tuần III:**  |  |  |
| **Tuần IV:**  |  |  |
| **TƯ** | **Ý lễ:** Thánh Giuse |  |  |
| **Đầu tháng:** Thánh lễ dành cho Giới Trẻ | 16:30 | Nhà thờ xứ |
| **Tuần II:**  |  |  |
| **Tuần III:**  |  |  |
| **Tuần IV:**  |  |  |
| **NĂM** | **Ý lễ:** Thánh Thể, Linh mục, Ơn gọi  |  |  |
| **Đầu tháng:** Tiếp các đôi hôn nhân  Thánh lễ cho GLV Chầu Thánh Thể | 09:0016:3017:30 | VP Giáo xứNhà thờ xứ |
| **Tuần II:** Thăm viếng / Họp…  |  |  |
| **Tuần III:**  |  |  |
| **Tuần IV:**  |  |  |
| **SÁU** | **Ý lễ:** Thánh Tâm Chúa Giêsu  |  |  |
| **Đầu tháng:** Thánh lễ cho giới Gia Trưởng Chầu Thánh Thể | 15:3016:30 | Nhà xứNhà thờ xứ |
| **Tuần II:** Họp hội đoàn …  |  |  |
| **Tuần III:**  |  |  |
| **Tuần IV:**  |  |  |
| **BẢY** | **Ý lễ:** Đức Mẹ Maria  |  |  |
| **Đầu tháng:** Thánh lễ cho giới Hiền mẫu Chầu Thánh Thể | 05:00 | Nhà thờ xứ |
| **Tuần II:** Thăm viếng mục vụ |  |  |
| **Tuần III:**  |  |  |
| **Tuần IV:**  |  |  |
| **CN** | **Ý lễ:** Theo lịch Phụng vụ  |  |  |
| **Đầu tháng:** Rửa tội cho trẻ em sau lễ thiếu nhi Chầu Thánh Thể? Các em học giáo lý | 05:0017:00 | Nhà thờ xứ |
| **Tuần II:** Học giáo lý sau lễ II |  |  |
| **Tuần III:** Học giáo lý sau lễ II |  |  |
| **Tuần IV:** Học giáo lý sau lễ II |  |  |

**III. NHỮNG DỊP ĐẶC BIỆT TRONG NĂM**

Phần này có thể thay đổi ngày tháng, thêm bớt cho đúng với các sự kiện đặc trưng của giáo xứ (chẳng hạn: Chầu lượt, Quan thầy giáo xứ, hội đoàn, kỷ niệm cung hiến nhà thờ giáo xứ, kỷ niệm thành lập giáo xứ….)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NGÀY** | **THÁNG** | **SỰ KIỆN** | **GHI CHÚ** |
| **01** | **12** | Mùa Vọng | Tĩnh Tâm, Chầu Thánh Thể |
| **05** |  |  |
| **10** |  |  |
| **25** | Đại Lễ Giáng Sinh | Văn nghệ, rước kiệu, lễ đêm, phát quà … |
| **30** | Tất niên dương dịch | Chầu Thánh Thể |
| **01** | **01** | Tết Dương Lịch  | Chầu Thánh Thể |
| **05** | Bổn mạng ca đoàn | Tĩnh tâm ca đoàn, thánh lễ, liên hoan  |
| **10** | Bổn mạng hội …. |  |
| **25** | Bổn mạng giáo họ… |   |
| **30** |   |   |
| **01** | **02** |   |  |
| **05** |  |  |
| **10** |  |  |
| **25** | Tết Nguyên Đán | Thánh lễ tất niên, giao thừa, thăm mục vụ… |
| **30** |  |  |
| **01** | **03** | Mùa Chay | Học giáo lý Mùa Chay |
| **05** | Bổn mạng hội  |  |
| **10** |  |  |
| **25** |  |  |
| **30** |  |  |
| **01** | **04** |  |  |
| **05** |  |  |
| **10** | Tuần Chầu giáo xứ |  |
| **25** |  |  |
| **30** |  |  |
| **01** | **05** | Tháng Hoa | Rước kiệu, dâng hoa, đọc kinh liên gia |
| **05** |  |  |
| **10** | Kỷ niệm cung hiến  |  |
| **25** |  |  |
| **30** |  |  |
| **01** | **06** | Kính Thánh Tâm CGS |  |
| **05** |  |  |
| **10** | Quan thầy giáo xứ |  |
| **25** |  |  |
| **30** |  |  |
| **01** | **07** |  |  |
| **05** | Bổn mạng GLV |  |
| **10** |  |  |
| **25** |  |  |
| **30** |  |  |
| **01** | **08** |  |  |
| **05** |  |  |
| **10** | Tết Trung thu | Thánh lễ, rước đèn, múa lân, phát quà… |
| **25** |  |  |
| **30** |  |  |
| **01** | **09** |  |  |
| **05** |  |  |
| **10** | Kỷ niệm thành lập xứ |  |
| **25** |  |  |
| **30** |  |  |
| **01** | **10** | Tháng Mân Côi | Dâng hoa, Rước kiệu kính Đức Mẹ |
| **05** |  |  |
| **07** | Bổn mạng hội  |  |
| **25** |  |  |
| **30** |  |  |
| **01** | **11** | Tháng các linh hồn | Viếng nghĩa trang, đọc kinh liên gia..  |
| **02** | Lễ các linh hồn | Thánh lễ tại đất thánh, lễ cho dòng họ… |
| **10** |  |  |
| **25** |  |  |
| **30** |  |  |

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

*(ký tên và đóng dấu)*

Lm. …………………………….………

**NGUYÊN QUẢN XỨ**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(VĂN BẢN SỐ 6) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I. DANH MỤC TÀI CHÍNH BÀN GIAO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **DANH MỤC** | **SỐ LƯỢNG** | **GHI CHÚ** |
|  | Tiền mặt |  | Đồng Việt Nam |
|  | Ngoại tệ |  | USD, AUD, EUR |
|  | Vàng |  | Cây/chỉ |
|  | Tài khoản ngân hàng |  | Nếu có |
|  | Hiện vật giá trị (kim cương, đá quý….) |  | Nếu có |
|  | Tiền xây dựng công trình  |  | Nếu có |
|  | Các khoản thu cố định hàng năm |  | Nếu có |
|  | Các khoản ủy quyền  |  | Nếu có |
|  | Các khoản tiền bác ái  |  | Nếu có |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**II. BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VỀ SINH HOẠT GIÁO XỨ NĂM 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **THU** | **CHI** |
| **KHOẢN THU** | **SỐ TIỀN** | **KHOẢN CHI** | **SỐ TIỀN** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TỔNG THU** |  | **TỔNG CHI** |  |

 **CÒN LẠI: TỔNG THU – TỔNG CHI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_VNĐ**

**III. BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NẾU CÓ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **THU** | **CHI** |
| **KHOẢN THU** | **SỐ TIỀN** | **KHOẢN CHI** | **SỐ TIỀN** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TỔNG THU** |  | **TỔNG CHI** |  |

 **CÒN LẠI: TỔNG THU – TỔNG CHI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_VNĐ**

**IV. CÁC KHOẢN NỢ VÀ THỎA THUẬN – CAM KẾT (NẾU CÓ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **KHOẢN NỢ** | **GIÁ TRỊ** | **CHỦ NỢ** | **CAM KẾT & THỎA THUẬN** |
|  | Công trình xây dựng nhà thờ | 650.000.000 | Ô. Ng Văn A | Giáo xứ trả cuối năm 2022 |
|  | Cắm sổ đỏ ngân hàng  | 350.000.000 | Ô. Ng văn B  | Cha Cựu quản xứ trả |
|  | Tiền tất niên giáo xứ | 100.000.000 | B. Ng Thị C | BHG xứ trả |
|  | Ứng trước vật liệu xây dựng | 50.000.000 | Công ty D | Cha Tân quản xứ trả |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**V. NHỮNG GHI CHÚ QUAN TRỌNG KHÁC VỀ TÀI CHÍNH**

Bao gồm các vấn đề liên quan đến nguồn vốn, các quỹ từ thiện, học bổng, phúc lợi, kinh doanh, đầu tư và thu nhập của giáo xứ.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

*(ký tên và đóng dấu)*

Lm. …………………………….………

**NGUYÊN QUẢN XỨ**

**NHỮNG NỘI DUNG KHÁC**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(VĂN BẢN BỔ SUNG) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Liệt kê tên các loại giấy tờ, biên bản giáo xứ cần bàn giao thêm với các ghi chú cần thiết.**

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

*(ký tên và đóng dấu)*

Lm. …………………………….………

**NGUYÊN QUẢN XỨ**