## Bộ XÂY DỰNG

## GIÁO TRİNH QUANL L'́ XÂY DỤNG

## Bộ XÂY DỰNG

# GIÁO TRINH QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

(Tái bản)

## LờI GIỚI THIẸU

Quản lî xây dựng là một môn học cơ bản được giảng day trong các truờng trung học xây dựng nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hơp về quản lî xây dựng, quản lí đô thị, quản lí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Hiện nay, tài liệu phục vụ cho môn học này còn thiếu, nên chúng tôi biên soạn cuốn sách này mong góp phẩn nâng cao chất lự̛ng giảng day và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp thuộc khối xây dựng.

Nội dung cuốn sách dược viết theo chuơng trình môn học do Bộ Xây dựng ban hành. Giáo trình gồm 4 chương nhut sau:

Chương 1. Quän lí xây dưng, quản lì đô thi
Chương 2. Quản lî đất xây dụng
Chương 3. Một số vấn đề vể quản lì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

## Chương 4. Hach toán kinh tế trong xây dưng

Trong quá trình soạn thảo giáo trình này, chúng tôi đã nhận dược sụ động viên, góp ý của các đồng chí lãnh đạo Vu Tổ chức Lao động Bộ Xây dựng và các bạn bè đông nghiệp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn về sư giúp đơ to lớn đó và mong rä̀ng sẽ nhạn đuợc nhiều y kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau

TÁC GİẢ

## Lê Thị Thanh

## Chưong 1

## QUẢN LÝ XÂY DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THI

## A. QUÄN LÝ XÂY DỤNG

## I. VAI TRÒ CÚA XÂY DƯNG CO BÄN TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

## 1. Khái niệm về đầu tư cơ bản, đầu tư xáy dựng cơ bản và xãy dựng cơ bản

Hoạt dộng đầu tư nói chung là hoạt động bỏ vốn vào các līnh vực kinh tế xã hội để thu đượe lợi ích dưới các hình thức khác nhatu.

- Đầu lư cơ bản là hoạt dộng đầu tư để tạo ra các tài sản cố định đưa vào hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm thu được lợi ích dưới các hình thức khác nhau.

Xét một cách tống thể thì không một hoạl động đầu tư nào mà không cần phải có các tài sản cố định. Để có được tài sản cố định, chủ dầu tư có thể thực hiện bằng nhiều cách: xây dựng mới, mua sắm, đi thuê ...

- Đấu tư xây dựng cơ bản là hoạt động đầu tư thực hiện bằng cách tiến hành xảy dựng mới lài sin cố định.
- Xây dựng cơ bản là một khâu trong hoạt dộng đầu tư xây dựng cơ bản.

Két çuá cưa hoạt động xày dựng cơ bản (khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt ...) là tạo ra các tài sản cố định có mộı năng lực sản xuất và phục vụ nhất định. Cung có thể nôi: xây dựng cơ bán là một quá trình đổi mới và tái sản xuất có kế hoạch các tài sản cố dịıh cua nền kinh tế quốc dân tronģ các ngành sản xuất vật chất cuñg như không sản xuất vật chất. Nó là quá trình xây dựng cơ sở vật chắt và ky thuật cho chủ nghĩa xã hội. Nó thực hiện phương thứe xây dụng mới, xây dựng lại, khôi phục và mở rộng các tài sản cố dịnh.

Quá trình xây dựng cơ bản là quá trình hoạt động để chuyển vốn đầu tư dưới dạng tiền tệ sang fài san phục vụ cho mục đích đầu tư.

## 2. Vai trò của ngành công nghiệp xãy dựng trong nền kinh tế quốc dân

Xây dựng là ngành sản xuất vật chất đạc biệt, tạo ra cơ sờ vật chất và kỹ thuật ban đâu cho xả hội, nó giữ một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân vì nhiệm vụ chủ yếu của công nghiệp xây dựng là đảm bảo nâng cao nhanh chóng nãng
lực sản xuất của các ngành, các khu vực kinh tế có kế hoạch, đảm bảo mối quan hệ tỷ lệ cân đói giữa các ngành, các khu vực và phân bố hợp lý sức sản xuất.

Đại hội Đảng lần thứ VII nêu rõ: "Trước mắt, công nghiệp xây dựng phải ra sức phục vụ cho các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp chế biến, một sớ ngành công nghiệp nặng như: Dẩu khí, điện lực, vật liệu xây dựng, xây dựng các cơ sở hạ tầng như mạng lưới giao thông vận tải, mạng lưới thông tin liên lạc ...". Thực tế cho thấy - tất cả các ngành kinh tế khác chỉ có thể tăng nhanh được nhờ có xây dựng cơ bản, bằng việc xây dựng mới, nâng cấp các công trình về mặt quy mô, đởi mới kỹ thuật và công nghệ để nâng cao nãng suất và hiệu quả sản xuất.

Ngành công nghiệp xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò chủ chốt ở khâu cuối cùng của quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định trong mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước và xã hội dưới mọi hình thức (xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và hiện đại hóa tài sản cố định). Các công trình được xây dựng luôn có tính chất kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật và xã hội tổng hợp. Một công trình mới được xây dựng thương là kết tinh của các thành quả khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật của nhiều ngành ở thời điểm đang xét và nó lại có tác dụng góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Vì vậy các công trình xây dựng có tác dụng quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuạạt, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, gốp phần phát triển văn hóa và nghệ thuật kiến trúc, có tác động quan trọng đén môi trường sinh thái.

Ngành công nghiệp xây dựng cūng đóng góp đáng kể vào giá trị tổng sản phẩm xā hội và thu nhập quốc dân. Hoạt động của ngành có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và sử dụng một bộ phận lớn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, lực lượng sản xuất của nền kinh tế quốc dân. Hàng năm, ngành xây dựng còn đóng gớp lợi nhuận đạ́ng kể cho ngân sách Nhà nước và thu hút một lực lượng lao động lớn trong xã hội.

## II. NHŨNG ĐẠ̉C ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA SẢN XUẤT XÂY LÁP

## 1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp

Sản phẩm xây dựng với tư cách là một công trình xây dựng hoàn chỉnh thường có các tính chất và đặc điểm sau:

- Sản phẩm xây dựng là những công trình nhà cửa được xây dựng và sử dụng tại chồ, cố dịnh tại địa điểm xây dựng và phân bố tản mạn ở nhiều nơi trên lānh thồ. Đặc điểm này làm cho sản xuất xây dựng có tính chất lưu động cao và thiếu ổn định.
- Sản phẩm xây dựng phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện địa phương, có tính đa dạng và cá biệt cao về công dụng, về cách cấu tạo và về phượng pháp chế tạo.
- Sản phẩm xây dựng thường có kích thước lớn, chi phí lớn, thời gian xây dựng và sử dụng dài. Do đó những sai lầm về xây dựng có thể gây nên lãng phí lớn, tồn tại lâu dài và khó sửa đổi.
- Sản phẩm xây dựng thuộc phần kết cấu xây dựng chủ yếu giữ vai trò nâng đỡ và bao che, không tác động trực tiếp lên đối tượng lao động trong quá trình sản xuất (trừ một số loại công trình đặc biệt như: đường ống, lò luyện gang ...).
- Sản phẩm xây dựng có liên quan và ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế của nhiểu ngành cả về phương diện cung cấp nguyên vật liệu cũng như phương diện sử dụng sản phẩm của xây dựng làm ra.
- Sản phẩm xây dựng mang tính chất tổng hợp về kinh tế, kỹ thuật, vãn hôa, xã hội, nghệ thuật và quốc phòng.


## 2. Đặc điểm của sản xuất xây láp

## a) Nhüng đặc điểm xuất phát từ tînh chất của sản phẩm xây dựng

- Tình hình và điều kiện sản xuất trong xây dựng thiếu tính ổn định, luôn biến đổi theo địa điểm xây dựng và giai đoạn xây dựng. Cụ thể là trong xây dựng, con người và công cụ lao động luôn phải di chuyển từ công trình này đến công trình khác, còn sản phẩm xây dựng (công trình xây dựng) thì hình thành vạ̀ đứng yên tại chổ, một đặc điểm hiếm thấy ở các ngành sản xuất khác.

Các phương án xây dựng về mặt kỹ thuật và tổ chức sản xuất luôn phải thay đổi theo từng địa điểm và giai đoạn xây dựng. Đặc điểm này làm khó khăn cho việc tổ chức sản xuất, khó cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, làm nảy sinh nhiều chi phí cho khâu di chuyển lực lượng sản xuất và cho công trình tạm phục vụ sản xuất. Muốn khắc phục những khó khăn đó, các tổ chức xây dựng phải chú ý tăng cường tính cơ động, linh hoạt và gọn nhẹ về mặt trang bị tài sản cố định, lựa chọ̉n các hình thức tổ chức sản xuất linh hoạt, tăng cuờng điều hành tác nghiệp, phấn đấu giảm chi phí có liên quan đến vận chuyển, lựa chọn vùng hoạt động thích hợp, lọ̣i dụng tối đa lực lượng xây dựng tại chỗ và liên kết tại chỗ để tranh thầu xây dựng, chú ý đến nhân tố chi phí vận chuyển khi lập giá tranh thầu.

Đặc điểm trên cũng đòi hỏi phải phát triển rộng khắp trên lãnh thổ các loại hình dịch vụ sản xuất phục vụ xây dựng như: dịch vụ cho thuê máy xây dựng, cung ứng và vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng ...

- Chu kỳ sản xuất (tức thời gian xây dựng công trình ) thường dài:

Đặc điểm này làm cho vốn đầu tư xây dựng công trình và vốn sản xuất của tổ chức xây dựng thường bị ứ đọng lâu tại công trình đang xây dựng. Yếu tố bất lợi này đòi hỏi
các tổ chức xây dựng phảil lựa chọn phương án có thời gian xây dựng hợp lý, kiểm !ra chất lượng chặt chẽ, phải có chế độ thanh toán giữa kỳ và dự trữ vốn hợp lý.

- Sản xuât xây dựng phải tiến hành theo dơn đạt hàng cho từng trường hợp cụ thé thông qua hình thức ký hợp đồng sau khi thắng thầu, vì sản phẩm xây dựng rất da dạng và có tính cá biệt cao, có chi phí lớn. Ở nhiều ngành sản xuất khác, người la có thể sàn xuất hàng loạt sản phẩm để bán, nhưng với các công trình xây dựng thì không thể như Vậy (trừ một số trường hợp rất hiếm khi chủ đầu tư làn sẫt một sồ nhà ở dế bán).

Đặ điểm này dẩn đến yêu cầu là phải xác định giá của sản phẩm xây dựng trước: khi suan phẩm được làm ra. Vì thế, hình thức giao nhận thâu hoăc đấu thầu trong xay dụng cho từng còng trình cụ thể đã trở nèn phố biĉ́n trong sán xuất xây dựng. Chính vi lc̃ đó, các tổ chức xây dựng phải nâng cao năng lực và tạo uy tín cho mình bẳng bể fày kinh nghiệm nghè̀ nghiệp, đông thời phaia có những giải pháp kinh tế hợp lý mang tính thuyết phục cao mới hy vọng giành thắng lợi trong các cuộc tranh thầu.

- Quá trình sán xuất xây dựng rất phức tập, có nhiều đơn vị cùng tiến hàn\}, trên công trường xây dựng theo một trình tự nhấl địh về thời gian và không gian.

Đặc điểm này đòi hởi các tố chức xây dựng phải có trinh dộ tổ chức phối hợp cao trong sán xuất, coi trọng công tác chuẩn bị xây dựng và thếl kê tô chúc thi công, phối hợp chặt che giữa các tổ chức xây dựng nhận hâ̂u chính hay tổng thatu với các tố chức nhận thầu phụ.

- Sán xuất xayy dựng phaii tiĉ́n hành ngoài trời, công việc thường bị gián doạn do những thay đổi bất thường của thời tiết, diều kiện làm việc nặng nhọc. Năng lực sán xuất của lổ chúc xây dựng không được sử dụng điều hòa trong bốn quý, gây khó klaăn cho việc lựa chọn trình tự thi công, dòi hỏi dự lrữ vậl tư nhiếu hơnn...

Đạ̣ điĉ̉m này đòi hỏi các tố chức xảy dựng phả chú y đên nhân tố rủi ro vè thời tiết khi lập tiến dộ thi công, phấn đấu tìm cách hợa dộng tròn năm, sử dụng kết cấu láp ghêp làm sẫn trong xưởng một cách hợp lý, bảo đảm độ an toàn bền chắc của máy móc trong quá trình sử dụng, đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, quan tâm phát triến phương pháp xây dựng trong điều kiện nhiĉ̣t đới.

- Sản phẩm xây dựng chịu ảnh hưởng của lọi nhuận chênh lệch do diều kiện cüa dịa điểm xây dựng đem lại.
- Tốc độ phát triển kỹ thuật xây dựng thường chậm hơn ngành khác. Nền đại công nghiệp cơ khí hóa ở nhiều ngành sản xuất đã hình thành từ thế ky XVIII, trong khí đó cơ khí hớa xây dựng mới xuất hiện từ đầu thế ky XX .

Tất cả các đặc điểm trên đã ảnh hưởng đến mọi khâu của sản xuất kinh doảnh xây dựng kể từ khâu tổ chức dây chuyền công nghệ, phương hướng phát triển khoa học ky thuật xây dựng, trình tự của quá trình sân xuất - kinh doanh, tổ chức cung ứng vật tur,
cấu tạo trang bị vốn cố định, chế độ thanh toán, chế dộ kiĉ̉m tra chất lượng sản phẩm, chính sách dối với lao động, marketing, chính sách giá cả, hạch coán sản xuất - kinh doanh...

## 

- Vê điều kiện lự nhic̣n: Viĉ̣t Nam là nước có khí hậu nhiĉ̣t đới, có hình thế dài và hẹp, điều kiện dịa chất thưy vān phức tạp, cón nguồn vật liĉ̣u xây dựng phong phú. Các giai pláp xây dựng phụ thuộc rắt nhiều vào những nhân tố này.
- Về rình độ xây dựng: Kỹ thuậ, hổ chức san xuất và quán lý kinh tế còn thấp kém so với nhiều nước. Quá trình xây dựng ở Việt Nam hiện nay là quá trình phát triĉ̉n tổng hợp, kết hợ bước đi luần tự với bước đi nhảy yọt. Trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày cang mở rộng, trình độ xay dựng của nước ta đang có nhiểu cơ hội và diều kiẹ̀n phát trič่ท nhanh.
- Đường lối chung phát triển kinh tế hàng hóa nhiĉ̀u thành phần, vận dụng cơ chế thị trương theo định hướng xã hội chú nghra có sự quán lý cua Nhà nước, đang quyết đinh phương hướng và tốc độ phát triển ngành xây dựng của Việt Nam.


## III. TỐ CHUC VÀ QUÁN LÝ CON'; NGHHỆP XÂY DỤNG

## 1. Khái niệm vè tổ chức quản lý

Cong tác tố chức quản lý dược tiến hành trong nhiều linh vực hoạt động khác nhau cuia con ng̛ơời, nó cónhiềı nét chung và cũng có nhỡng dặe tính riêng tùy thuộc vào nở ậ dự⿺辶 . Nển wản xuất xã hội không thể tồn tạ̣ và phát triĉ́n nếu các chức năng quản lý khong duroc thự hiẹn.

Vâln đế này Mác dã viết: "Bất kỳ một lao dộng xã hội hay cộng dồng nào dược tiến hành trên quy mỏ tương đối lớn cũng đều cần phải có sự quản lý, nó xác lập mối liên hệ điều hòa giữa các công việc riêng rẽ và thực hiện các chức nãng chung xuấl phát từ vận dộng của toàn bộ co cấu sản xuât ".

Nội dung và mức độ phức tạ̣ cưa các chức nāng quản lý phụ thuộc trước hếl vào trình dộ phát triến của sản xuấl.

Quản lý kinh tế là sự tác đọng của chủ thể quán lý vào đối tượng quản lý là những người lao động có tổ chức và phối hợp họạ động cưa họ trong quá trình sán xuấl xã hội nhằm dạt mục tiĉu kinh tế đã định.

Hay có thể nói: Quản lý kinh tế là sự tác động vào tập thể những con người nhằm tổ chức và phối hợp hoạt động của họ trong çuá trình sản xuất. Tổ chức và phối hợp các bộ phận riêng lẻ trong quá trình sản xuất sẽ tạo thành một đơn vị thống nhất có ní. .nạnl mớs, sức mạnh của tập thế lớn hơn tổng các lực lượng riêng lẻ.

Người quản lý kinh tế dương nhiên phải quản lý tài sản, vốn, kỹ thuật công nghiệp, nhưng quản lý thông qua con người chứ không trực tiếp tác động vào những đối tượng đó. Vỉ vậy vấn đề quan trọng trong hoạt động quản lý kinh tế là xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa những người lãnh đạo và những người bị lãnh đạo là tập thể những người lao động.

## 2. Các phương pháp quản lý

Phương pháp quản lý là tổng thể những phương thức tiến hành hoạt động quản lý, bằng cách sử dụng những phương tiện kỹ thuật, những biện pháp hành chính hoặc những biện pháp kinh tế khác nhau nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng bị quản lý trong quá trình sản xuất.

## a) Phuơng pháp hành chinh

+ Phương pháp hành chính là sự biểu hiện tác động của cơ quan quản lý cấp trên xuống đối tượng quản lý một cách trực tiếp. Phương pháp này được thông qua mệnh lệnh, chỉ tiêu kế hoạch và các quy định có tính chất pháp quy.
+ Tính chất: Mang tính chất pháp lệnh, bắt buộc nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ mà không có quyền bàn bạc.
+ Tác dụng: Làm nhiệm vụ điều tiết hoạt động kinh tế của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nhằm đem lại lợi ích cho nền kinh tế quốc dân.
+ Yêu cầu khi sử dụng phương pháp hành chính:
- Phải gắn trách nhiệm với quyền hạn (người ra lệnh phải chịu trách nhiệm đến cùng về hậu quả của mệnh lệnh mình đưa ra).
- Một quyết định hành chính đưa ra đều phải có luận chứng khoa học.

Tóm lại: Muốn quản lý nền kinh tế quốc dân không thể thiếu phương pháp hành chính là một phương pháp có cơ sở khoa học và tuân theo những quyền lợi chung của cả nước.
b) Phương pháp kinh tếtrong qutản lý

- Nội dung của phương pháp kinh tế có tác động gián tiếp đến đối tượng quản lý nhằm tạo ra một cơ chế hướng dẫn đới tượng quản lý hoạt động có hiệu quả cao.
- Đặc điểm: Tác động gián tiếp lên đối tượng quản lý (có hướng dã̃n cho đối tượng lựa chọn). Dựa vào lợi ích kinh tế thông qua giá cả, lợi nhuận, lãi suất, thuế, sử dụng chúng như những đòn bẩy để phát triển sản xuất. Phương pháp kinh tế cho phếp tồn tại nhiĉ̀u giải pháp khác nhau khi giải quyết một vấn đề, tạo điều kiện cho đối tượng quản lý tự chọn giải pháp thích hợp.
- Tác dụng: Tạo ra nhû̃ng tình huống và rinưng điều kiện tốt để lợi ích riêng từng cá nhân. tập thể phù hợp với lợi ích toàn xã hội.
- Điều kiện: Phải mở rộng khả nāng tự quản của đói tượng bị quản lý và mở rộng quyền hạn cho các đối tượng quản lý (xí nghiệp, doanh nghiệp) nhằm bảo đảm tính tự chủ kinh doanh cho các doanh nghiệp, nên giảm tối đa chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ giữ lại những chỉ tiêu thể hiện kết quả cuối cùng trong hoạt động của doanh nghiệp. Phải đảm bảo cho các đối tượng bị quản lý thực hiện được những quyền hạn đó.

Các cơ quan quản lý cấp trên phải có trách nhiệm tạo điều kiện và đảm bảo quyền hạn của cấp dưới được thực thi thuận lợi và không nên can thiệp sâu vào công việc của họ.

## c) Mối quan hệ giũa hai phuơng pháp

Chúng ta chủ trương áp dụng đồng thời cả hai phương pháp vì chúng không có mâu thuẫn mà còn bổ sung cho nhau. Phương pháp hành chính gắn liền với lợi ích của toàn xã hội, phương pháp kinh tế cần mở rộng đến mức tối đa ở cấp quản lý cơ sở.

Xã hội càng phát triển thì phương pháp hành chính trong quản lý kinh tế càng thu hẹp và ngược lại phương pháp kinh tế càng được mở rộng.

## 3. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý kinh tế xây dựng của Nhà nước

a) Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý kinh tếxây dựng của Nhà nước ởTrung uơng

- Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước có nhiệm vụ đề ra các bộ luật, chủ trương lớn và thông qua ngàn sách nhà nước thuộc về lĩnh vực xây dựng.
- Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất quản lý và điều hành toàn bộ nền hành chính quốc gia. Trong Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĭnh vực xây dựng. Giúp việc Thủ tướng Chính phủ có Văn phòng Chính phủ, các vụ kinh tế ngành, các chuyên viên trợ lý làm nhiệm vụ tham mưu giúp việc Thủ tướng Chính phủ quản lý lĩnh vực xây dựng.
- Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, nghiên cứu các cơ chế, chính sách về quản lý xây dựng, quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ hoặc được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền ban hành.

Ban hành các tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn xây dựng, quy trình thiết kế xây dựng, các quy định quản lý chất lượng công trình, hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xây dựng, định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng, thỏa thuận để các Bộ có xây dựng chuyên ngành ban hành các tiêu chuẩn, định mức, quy phạm, các quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ky thuật chuyên ngành.

Chủ trì cùng Bộ chuyên ngành kŷ thuật tổ chức thẩm định thiĉ́t kế kỹ thuật và tổng dự toán các dự án đầu tư và xây dựng thuộc nhóm A để cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đặc biệt về chất lượng các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A .

Hướng dẫn hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây dựng và các tổ chức quản lý thực hiện dự án dầu tư xây dựng.

Chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, Ngành, địa phương hướng dẩn và kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý đâu lư và xây dựng.

- Bộ Kế hoạch và Đầu ưu chịu trácl nhiệm :

Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tự, quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đầu tư của người Việt Nam ra nước ngoài.

Xác định phương hướng và cơ cấu vốn đầu tư bảo đảm sự cân đối giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài trình Chính phủ quyết dịnh.

Trình Chính phủ các dự án luật, phạ́p lệnh, các vãn bản quy plạm pháp luật có liên guan đến cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước nhà̀n thực hiện cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để ôn dịnh và phál triển kinh tế - xã hội.

Cấp giấy phép đầu tur và huớng dẫn các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tổ chức thẩm định dự án đâu tư thuộc nhóm A trình Thủ tướng Chính phủ̉ xem xét, quyết định đầu tư hoặc đồng y yể Bộ cấp đãng ký kinh doanh cho các dự án đầu tư thuộc nhớm A không dùng vốn nhà nước, theo dõi quá trình đầu tư các dự án đầu tư trong kế hoạch nhà nước.

Tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ kể hoạch đầu tư phát triển hàng năm. Phối họ̣p với Bộ Tài chính kiển tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư thuộc các nguồn vốn do Nhà nước quản lý.

Chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và các Bộ, Ngành, dịa phương hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế đấu thàuu.

Quản lý nhà nước về việc lập, thẩm tra, xét duyệl, thực hiện các dự án xây dựng phál triển kinh tế - xã hội.

- Bộ Tài chính chịu trách nhiệm :

Nghiên cứu các chính sách, chế độ về huy động các nguồn vốn đầu tư, quản lý vốn đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đẩu tư trong việc phân bổ kế hoạch cấp phát vớn đầu tư cho các Bộ, địa phương và các dự árí çuan trọng quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Thống nhất quản lý các khoản vốn vay và viện trợ của Chính phủ dành cho đầu tư phát triển.

Cấp bảo lãnh Chính phủ cho doanh nghiệp (trừ các tổ chức tín dụng) vay vốn nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các dự án của các tổ chức, đơn vị sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước ; hướng dẫn việc kiểm tra quyết toán vớn đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và thực hiện quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước.

Hướng dẫn việc cấp vốn ngân sách nhà nước cho đầu tự, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng đối với các dự án chương trình theo kế hoạch đầu tư và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ:

Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng ngân hàng trong đầu tư và xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoạac ban hành theo thẩm quyền.

Giám sát các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính tín dưng khác thực hiện các nhiệm vụ: huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để cho vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn đối với các dự án đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh; cho vay vốn đối với các dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, khả thi và có khả năng trả nợ, phói hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn thực hiện các cơ hội đầu tư có hiệu quả̉; bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác theo quy định của pháp luật.

Thực hiện bảo lãnh các khoản vốn vay nước ngoài của các tổ chức tín dụng để đầu ự và xây dựng.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Các Bộ có chức nãng quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đến xây dựng sau khi có sự thoả thuận của Bộ Xây dựng.
- Các Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan về đất đai, tài nguyên, sinh học, công nghệ, môi trường, thương mại, bảo tồn, bảo tàng di tích, di sản văn hóa, cảnh quan, quốc phòng, an ninh, phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét các vấn đề có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng.
b) Ở cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi chức năng quyền hạn, thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với tất cả các tổ chức và cá nhân thực hiện dự án
đâu tư xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh có Sở Xây dựng là cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý xây dựng theo sự phân cấp quản lý. Các tổ chức có liên quan chặt chẽ đến công tác xây dựng của tỉnh như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động ...
c) Ở cấp huyện: Tổ chức quản lý xây dựng cũng tương tự. Dự̛́i sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện có Phòng xây dựng là cơ quan giúp UBND huyện thực hiện quản lý xây dựng trên địa bàn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng giao thông công chính có nhiệm vụ quản lý xây dựng chuyên ngành. Các cơ quan có liên quan đến xây dựng cấp huyện gồm Phòng kế hoạch, Phòng tài chính, Ngân hàng ...

Ngành công nghiệp xây dựng bao gồm các doanh nghiệp xây dựng chuyên nhận thầu thi công xây dựng cho các chủ đầu tư xây dựng ở mọi lĩnh vực. Ở nước ta hiện nay các doanh nghiệp xây dựng do nhiều ngành, bộ và địa phương quản lý, trong đó Bọ Xây dựng dược Nhà nước giao nhiệm vụ chủ yếu quản lý các doanh nghiệp xây dựng ở lĩnh vực dân dụng và công nghiệp. Tuy nhiên, theo khuynh hướng chung, các Bộ và ngành sẽ dần dần từng bước chỉ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế và không làm nhiệm vụ quản lý sản xuất - kinh doanh.

Các chức năng về chủ sở hữu đới với doanh nghiệp nhà nước được tập trung vào một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý vốn và tài sản công, cơ quan này đại diện cho chủ sở hữu Nhà nước tại các công ty.

Trong quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường, cơ chế "chủ quản" của các Bộ, các Sở quản lý ngành và sự lẫn lộn giữa quản lý nhà nước và chủ sở hữu, cũng như sự phân biệt giữa kinh tế trung ương và kinh tế địa phương sẽ dần dần không còn.

## IV. CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ KINH TẾ

## 1. Nguyên tác thống nhất lânh đạo giữa chính trị và kinh tế

Thống nhất lãnh đạo giữa chính trị và kinh té là một hiện tượng khách quan và kinh té quyết định chính trị, chính trị là biểu hiện tập trung của kịnh tế và có tác dụng tích cực hoặc tiêu cực đến phát triển kinh tế.

Trong bất kỳ chế độ xã hội nào, nguyên tắc này cũng tồn tại với các hình thức và phương pháp khác nhau.

Ở cấp quản lý nhà nước, nguyên tắc này trong xây dựrg thể biện ở các chính sách vĩ mô của nhà nước về phát triển xây dựng với một cơ chế quản lý nhất định về cơ cấu của đâu tư cũng như của ngành xây dựng, về vai trò của nhà rước rrong xây dựng, về chính
sách phức lợi đối với lao động trong xây dựng, về quan điểm quốc phòng trong xây dựng và quan điểm hợp tác xây dựng với các nước ngoài với các thái độ chính trị khác nhau.

Ở cấp doanh nghiệp, nguyên tắc thống nhất lãnh đạo giữa chính trị và kinh tế trong sản xuất kinh doanh thể hiện ở chỗ mục tiêu kinh doanh vừa phải bảo đảm thu lợi nhuận, vừa phải tuân theo pháp luật và định hướng kinh tế - chính trị chung của đá́t nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Kết hợp tốt nhất giữa mặt kinh tế và mặt xã hội cũng là nhân tố đảm bảo cho phát triển kinh tế, là một mặt của vấn đề thống nhất lãnh đạo giữa chính trị và kinh tế. Chính sự kết hợp tốt giữa hai mặt này là động lực phát triển cho nền kinh tế.

Ở cấp nhà nước, sự kết hợp này trong xây dựng thể hiện chủ yếu ở các chính sách phát triển ngành và chính sách đối với người lao động trong xây dựng, ở chính sách bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng sản phẩm của ngành xây dựng, bảo đảm giữa tăng trương kinh tế và công bằng xã hội trong xây dựng.

Ở cấp doanh nghiệp, sự kết hợp giữa kinh tế và xã hội thể hiện ở chỗ kinh doanh thu lợi nhuận nhưng phải bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, nộp thuế đầy đủ và chính xác cho Nhà nước, tuân thủ luật bảo vệ môi tường, tự nguyện đóng góp cho các nghĩa vụ xã hội và chăm sóc người lao động của doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng của sản phẩm xây dựng làm ra.

## 2. Nguyên tat́c tập trung dân chủ

Khi giải quyết bất cứ một vấn đề kinh tế hay sản xuất - kinh doanh nào thì một mặt phải dựa trên các ý kiến, nguyện vọng, lực lượng và tinh thần chủ động sáng tạo của các đối tượng bị quản lý. Mặt khác, đòi hỏi phải có một trung tâm quản lý tập trung và thống nhất với một mức độ phù hợp.

Vấn đề cốt lõi là phải xác định đúng nội dung mức độ, và hình thức của tập trung.
Trong nền kinh tế thị trường mọi người dược tự do hoạt động kinh tế đến mức cao nhất, nhưng cuối cùng vẫn phải có sự can thiệp của Nhà nước để tránh sự hỗn loạn kinh tế. Các nhà tư bản có toàn quyền tự quyết trong các vấn đề kinh doanh của mình, nhưng càng ngày họ càng nhận ra rằng họ phải quan tâm hơn đến người lao động; con người là đối tượng quan trọng của quản lý, họ coi việc kích thích tính chủ động sáng tạo rộng rãi của công nhân trong doanh nghiệp mình là một yếu tố quan trọng để kinh doanh thắng lợi.

Trong ngành xây dựng, nguyên tắc tập trung dân chủ thường được vận dụng ở hầu hết các khâu công việc, từ việc cấu tạo bộ máy quản lý với chế độ thỉ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện kết hợp với sự lãnh đạo tập thể tới việc tổ chức công tác lập kế hoạch và điều hành xây dựng, việc phân công, phân cấp trách nhiệm trong xây dựng...

Quá trình sản xuất xây dựng thường diễn ra trên một địa bàn rộng lớn, với rất nhiều lực lượng tham gia, vì thế phải phát huy rộng rãi tính chủ động sáng tạo của mọi người nhưng cūng đòi hỏi phải có một quá trình chỉ đạo tập trung thống nhất.

## 3. Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ

Nguyên tắc này xuất hiện một cách khách quan từ hai xu hướng của phát triển kinh tế là: Chuyên môn hóa sản xuất theo ngành và phân bố sản xuất theo vùng lãnh thổ.

Các doanh nghiệp của các ngành khác nhau được phân bố trong cùng một vùng lãnh thổ hay một địa phương hành chính (tỉnh, thành phố ...) nên chúng có quan hệ trực thuộc hai chiều.

Các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm quản lý về mặt hành chính và xã hội đối với mọi đối tượng nằm trên địa phương đó đồng thời cũng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc địa bàn họ quản lý theo mức độ được Nhà nước phân cấp.

Các cơ quan Bộ và Ngành hay Tổng cục của Trung ương chịu trách nhiệm quản lý chủ yếu những vấn đề về kinh tế - kỹ thuật của ngành mình, cũng như quản lý nhà nước về kinh tế đới với các doanh nghiệp thuộc ngành mình theo sự phân công và phân cấp của Nhà nước.

Vấn đề quan trọng trong việc kết hợp theo ngành và theo lãnh thổ là vấn đề quy hoạch định hướng kết hợp giữa cơ cấu sản xuất theo ngành và cơ cấu sản xuất theo lãnh thổ một cách hợp lý nhất nhằm vừa phát triển tốt các ngành lại vừa sử dụng tổng hợp và phát triển toàn diện vùng lãnh thổ.

Trong ngành xây dựng, việc kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ thường gặp phải khi giải quyết các vấn đề như:

* Kết hợp giữa ngành xây dựng với các ngành khác trên địa phương và lãnh thổ.
* Kết hợp giữa các chuyên ngành xây dựng với nhau.
* Kết hợp giữa lực lượng xây dựng với các lực lượng tại chỗ.

Các giải pháp kết hợp nôi trên sẽ tiết kiệm được chi phí cho việc di chuyển lực lượng xây dựng đến nơi xây dựng, tận dụng được các lực lượng dư thừa của nhau. Việc kết hợp quản lý chỉ có thể đạt được nhờ sự phân công hoạac do sự tự nguyện liên kết trền cơ sở hợp đồng giữa đơn vị xây dựng thắng thầu các đơn vị xây dựng khác trên lãnh thở.

## 4. Nguyên tắc kết hợp hài hòa lợi ích trong quản lý kinh tế

Lợi ích kinh tế là động lực quan trọng nhất thúc đẩy mọi hoạt động kinh tế, bên cạnh các lợi ích khác về tinh thần và ý thức trách nhiệm của công dân. Tuy nhiên giữa
lọi ích của các đối tượng khác nhau vừa có mối liên hệ thống nhất lại vừa có mơi quan hệ mâu thuẫn. Vì vậy chỉ có kết hợp hài hòa các lợi ích mới làm cho nền kinh té phát triển.

Ở cấp nhà nước, việc kết hợp các lợi ích được thông qua các chương trình định hướng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó thể hiện sự kết hợp giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, giữa lợi ích của cá nhân người lao động, tập thể và xã hội, cũng như thông qua các chính sách đối với người lao động, các chính sách lợi ích và phúc lội công cộng, các chính sách về đòn bẩy kinh tế khác.

Trong ngành xây dựng phải kết hợp giữa lợi ích toàn xã họi, cá nhân người lao động và tập thể những người xây dựng, giữa lợi ích của chủ đầu tự, chủ thầu xây dựng và các cơ quan thiết kế, tư vấn dịch vụ xây dựng. Sự kết hợp này một mặt là do các chính sách của nhà nước bảo đảm, mặt khác phải dựa trên sự thỏa thuận hợp đồng tự nguyện giữa các đối tượng tham gia quá trình quản lý, hoặc là được điều khiển trên cơ sở cạnh tranh của thị trường thông qua đấu thầu theo luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng với công trình do vốn của nhà nước cấp, chủ đầu tự, chủ thầu xây dựng, các cơ quan thiết kể đều muốn nâng giá cơng trình để được lợi nhiều hơn. Vì lợi nhuận, thiết kế phí và các khoản chi môi giới thường được tính theo phân trăm so với giá trị công trình. Trong trường hợp này chỉ có lợi ích Nhà nước và xã hội là bị xâm phạm. Vì vậy, cần có quy định để hạn chế tiêu cực nảy sinh.

## 5. Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả cao nhất

Nguyên tắc này đòi hỏi với một số nguồn vốn bỏ ra nhất định phải đạt được mợt hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất, hay ngược lại, với một hiệu quả kinh tế - xã hội đê ra cho trước phải chi phí một số vốn ít nhất.

Đối với doanh nghiệp nhỏ nguyên tắc này càng phải được coi trọng. Hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp thường dược do bằng chì tiêu lợi nhuạn.

Hiệu quả xã hội thể hiện ở mức đóng góp thuế của doanh nghiệp cho nhà nước đẻ tiến hành các phúc lợi công cộng, ở mức lương cho người lao động của doanh nghiệp, ơ chế độ chảm sóc người lao động về mọi mặt, giải quyết việc làm cho xã hội, dảm bảo chất lượng sản phẩm và không gây ô nhiểm môi trường. Các hiệu quả này là do các biện pháp tự thân của doanh nghiệp mà có, dĩ nhiên có sự hỗ trợ của Nhà nước dưới những hình thức nhất định.

Ở phạm vi vī mô đối với ngành xây dựng, hiệu quả kinh tế - xã hội được thể hiện ở tốc độ tăng của vốn đầu tư xây dựng, khi đó có khối lượng công tác xây dựng của toàn xã hội cũng tāng, kéo theo sự tăng lên của thu nhập quốc dân, trong đó có cả thu nhập của ngành xây dựng và nhiều ngành khác như: y tế, giáo dục, văn hơa... tạo diều kiện thuận lợi cho các hoạt động phúc lợi công cộng và bảo vệ môi trường có hiệu quả.

Xây dựng công trình đảm bảo nhanh, rẻ, tiện nghi khi sử dụng và có chất lượng tốt cũng là một mặt của hiệu quả kinh tế - xã hội đứng dưới góc độ lợi ích chung của toàn xã hội.

Đối với doanh nghiệp xây dựng thì tiết kiệm là một nhân tố sống còn, vì chỉ có tiết kiệm mới có thể đảm bảo thu lợi nhuận và tăng khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là làm ăn gian dối mà phải dựa trên các sáng kiến cả̉ tiến công nghệ và tổ chức xây dựng được chủ đầu tư thừa nhận về mặt chất lượng.

## V. TRİNH TỰQUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỤNG

Lĩnh vực xây dựng cơ bản có những đặc điểm riêng. Trong đó, đặc điểm quan trọng nhất quyết định vấn đề trình tự hoạt động đầu tư xây dụng là: sản phẩm xây dựng hoàn chỉnh bao giờ cũng sản xuất đơn chiĉ́c, theo một ý đồ dược thiết kế và quyết định riêng cho từng đối tượng đầu tư cụ thể, được ấn định trước và thường có giá trị lớn. Nếu thiéu sự nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học và thực tiễn thì trong quá trình sản xuất xây dựng ý đồ đã được thiết kế và quyết định ban đầu dể bị thay dổi dẫn đến những thiệt hại to lớn về nhiĉ̀u mặt, có khi việc thực hiện mục đích đầu tư ban đầu hoàn toàn bị thất bại.

Do đó, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản phải tiến hành theo một trình tự có tính toán. Những nội dung mang tính tất yếu trong mối quan hệ chặt chẽ, ảnh hưởng lẫn nhau được hình thành tương tự như một dây chuyền công nghệ.

Tuy vậy, không thể coi trình tự quản lý đầu tư và xây dựng như một công thức cứng nhắc hoàn toàn, bất biến về mặt nội dung chi tiết và thứ tự thực hiện nối tiếp theo thời gian một cách máy móc.

Nội dung trình tự quản lý đầu tư và xây dựng được trình bày theo các giai đoạn và các bước công tác trong quá trình đầu tư và xây dựng.

Quy chế Quản lý dầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 52-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định trình tự quản lý đầu tư và xây dựng gồm ba giai đoạn:

* Chuẩn bị đầu tư;
* Thực hiện đầu tư;
* Kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác và sử dụng.


## 1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Là giai đoạn đầu của quá trình hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm làm rõ nhu cầu xây dựng và tìm kiếm những giải pháp kinh tế - kỹ thuật, điều kiện sản xuất tiêu thụ sản phẩm tốt nhất để đi đến quyết định đầu tư xây dựng công trình.

* Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư bao gôm:
- Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư.
- Tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước hoặc ngoài nước để xác định nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng vật tư, thiết bị. Xem xét khả năng có thể huy động các nguồn vốn để đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư.
- Tiến hành điều tra, khảo sát sơ bộ để chọn địa điểm xây dựng.
- Lập dự án đầu tư.
- Gửi hồ sơ dự án và vãn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư, tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư.
- Thẩm định dự án đâu tư

Riêng nội dung lập dự án đầu tư quy định như sau:
Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hoặc thuê các tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu ự.

Đối với các dự án nhóm A chủ đầu tư phải tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi. Trường hợp dự án đã được Quốc hội hoặc Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư thì chỉ cần lập báo cáo nghièn cứu khả thi.

Những dự án nhóm A đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và cho phép phân ra các dự án thành phần (hoặc tiểu dự án) thì những dự án thành phần đó được lập báo cáo nghiên cứu khả thi độc lập, việc trình duyệt và quản lý dự án phải theo quy định của dự án nhóm A .

Với các dự án nhóm $B$, chủ đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nếu xét thấy cần thiết phải lập báo cáo nghiên cứu tiển khả thi thì người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định và có yêu cầu bằng văn bản.

Đối với các dự án nhóm C có mức vốn đầu ưu từ 1 tỷ đồng trở lên, chủ đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Các dự án có mức vốn đẩu tư dưới 1 tỷ đồng, các dự án sửa chữa, bảo trì sử dụng vốn sự nghiệp và các dự án của các ngành đã có thiết kế mẫu và tiêu chuẩn kỹ thuật được Bộ quản lý ngành phê duyệt trên cơ sở quy hoạch tổng thể đối với tìng vùng thì không phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi riêng cho từng dự án mà chỉ lập báo cáo đầu tư.

* Nội dung quyết dịnh đầu tu gồm:
- Mục tiêu đầu tư;
- Xác định chủ đầu tư ;
- Hînh thức quản lý dự án;
- Xác định địa điểm, diện tích sử dụng đất, phương án bảo vệ môi trường và kế hoạch tái định cư và phụ̣ hồi (nếu có).
- Công nghệ, công suất thiết kế, phương án kiến truíc, tiêu chuẩn kỹ thuật và cấp cong trình.
- Ché độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia (nếu có).
- Tổng mức đầu tư.
- Nguồn vốn đầu tư, khả nāng tài chính và kế hoạch vốn của dự án.
- Các ưu đãi, hô trợ của nhà nước mà dự án đầu tư có thể được hưởng theo quy chế chung.
- Phương thức thực hiện dự án. Nguyên tắc phân chia gói thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu. Dự án nhóm C phải lập ngay kế hoạch đấu thầu, dự án nhóm $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ có thể lập kế hoạch đấu thầu sau khi có quyết định đầu tư.
- Thời gian xây dựng và các mốc tiến độ triển khai chính của dự án. Thời hạn khởi công (chậm nhất), thời hạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng (chậm nhất).
- Mối quan hệ và trách nhiệm các Bộ, Ngành, địa phương có liên quan (nếu có). Hiệu lực thi hành.

Các dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước thì chủ đầu tư được cấp giấy phép đầu tư theo quy định tại Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

Nội dung giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

## 2. Giai đoạn thực hiện đầu tư

Sau khi có quyết định đầu tư, chủ đầu tư phải triển khai ngay công tác thực hiện đầu tự.

## * Nội dung thưc hiện dư án đâu tur bao gồm

- Xin giao đất hoạc thuê đất (đối với dự án có sử dụng đất);
- Xin giấy phép xây dựng (nếu yêu cầu phải có giấy phép xây dựng) và giấy phép khai thác tài nguyên (nếu có khai thác tài nguyên);
- Thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch tái định cư và phục hồi (đốí với các dự án có yêu cầu tái định cư và phục hồi), chuẩn bị mặt bằng xây dựng (nếu có);
- Mua sắm thiết bị và công nghệ;
- Thực hiện việc khảo sát, thiết kế xây dựng;
- Thẩm định, phê duyệt thiết kế và tổng dự toán, dự toán công trình;
- Tiến hành thi công xây lắp;
- Kiểm tra và thực hiện các hợp đồng;
- Quản lý kỹ thuật, chất lượng thiết bị và chất lượng xây dựng;
- Vận hành thử, nghiệm thu kỹ thuật .
* Điều kiện khởi công công trình

Tất cả các công trình muốn khởi công phải có đủ các điều kiện sau :

- Có giấy phép xây dựng (đối với các dự án phải có giấy phép xây dựng);
- Có hợp đồng giao nhận thầu xây lắp hợp pháp;
- Hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
- Bảo đảm có vốn để thanh toán theo tiến độ thực hiện hợp đồng giao nhận thầu;
- Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước phải có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt. Trường hợp nếu cần thiết phải khởi công thì phải có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán hạng mục khởi công được người có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng glao nhận thầu hợp pháp.


## 3. Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng

Nội dung gồm:

- Nghiệm thu bàn giao công trình;
- Thực hiện việc kết thúc xây dựng công trình;
- Vận hành công trình và hướng dẩn sử dụng công trình;
- Bảo hành công trình;
- Quyết toán vốn đầu tư;
- Phê duyệt quyết toán.
* Kết thúc xậy dựng: Hoạt động xây dựng được kết thúc khi công trình đã bàn giao toàn bộ cho chủ đầu tư. Bao gồm các công việc thanh lý hoặc di chuyển hết tài sản của nhà thầu ra khỏi khu vực xây dựng và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để phục vụ thi cong theo quy định của hợp đồng.
* Bảo đả̉n chất lượng công trình: Người cung cấp tài liệu, số liệu khảo sát phục vụ thiĉ́t kế, xây lắp, nghiệm thu, giám định, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ thầu xây lắp, cung ứng vật tư thiết bị cho xây dựng và người giám sát kŷ thuật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm hoạac kết quả công tác do mình thực hiện.


## * Bảo hành công trình xây dựng

Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.
Thời hạn tối thiểu bảo hành công trình được tính từ ngày nhà thầu bàn giao công trình hoạac hạng mục công trình cho chủ đầu tư được quy định như sau:

- Bảo hành 24 tháng dối với công trình quan trọng của Nhà nước và công trình thuộc dự án nhóm A .
- Bảo hành 12 tháng đối với các công trình khác.

Mức tiền tối thiểu bảo hành xây lắp công trình được tính bằng tỷ lệ phẩn trām (\%) của giá trị khối lượng xây lắp hạng mục công trình trong thời gian bảo hành được quy định như sau:

- Đối với công trình có thời hạn bảo hành tối thiểu 24 tháng là $3 \%$.
- Đối với công trình có thời hạn bảo hành tối thiểu 12 tháng là $5 \%$.

Tiền bảo hành công trình được tính lãi suất như tiền gửi ngân hàng.
Những công trình hoặc hợp đồng do nhà thầu nước ngoài thực hiện được tính theo thông lệ quốc tế.

* Vận hành dự án: Sau khi nhận bàn giao công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm khai thác, sử dụng năng lực công trình, đồng bộ hóa tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoàn thiện tổ chức và phương pháp quản lý nhằm phát huy đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã được đề ra trong dụ án.
* Hoàn trả vốn đâu tư: Thu hồi vốn đầu tư là nguyên tắc bắt buộc đối với tất cả các dự án đầu tư có quy định thu hồi vốn.

Đối với các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư của các doanh nghiệp mà chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả vốn hoặc trả nợ vay thì nguồn vốn để thu hồi và trả nợ vay bao gồm toàn bộ khấu hao cơ bản, một phần lợi nhuận và các nguồn vốn khác (nếu có). Nếu trương hợp không thu hồi được vốn và hoàn trả hết nọ̣ vay thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn vay do chủ đầu tư trực tiếp vay của người nước ngoài có bảo lãnh của Nhà nước hoạac vốn vay thương mại có bảo lãnh của Nhà nước thì chủ đầu tư có trách nhiệm thống nhất với cơ quan bảo lânh về kế hoạch trả nợ vốn vay theo hợp đồng vay vốn và quy định của pháp luật.

## VI. CÁC HÌNH THÚC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỬC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ - TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỬÁN ĐẦU TƯ

## 1. Các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư

Tùy theo điều kiện cụ thể của dự án (công trình) có thể áp dụng các hình thức quản lý dự án sau:
a) Chủ ầu the trực tiêp quản lý thực hiện dư án

Chủ đầu tư tổ chức tuyển chọn và trực tiếp ký hợp đồng với một hoặc nhiều tổ chức tư vấn để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế công trình, soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu.

Sau khi chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu xây lắp thì nhiệm vụ giám sát, quản lý quá trình thi công bảo đảm tiĉ́n độ và chất lượng công trình vẫn do tổ chức tư vấn đã chọn đảm nhận.


Sơ đồ hình thíc tổ rhíc thre hiện vây dựng
do chủ dàu tur truac tiếp quản ly

Hình thức này áp dụng khi chủ đầu tư có bộ máy quản lý dự án đủ nāng lực hoặc thành lập ban quản lý dự án để quản lý dự án.
b) Hinh thức chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ đầu tư không đủ điều kiện trực tiếp quản lý thực hiện dự án thì phải thuê tổ chức chuyên môn hoặc giao cho ban quản lý chuyên ngành làm chủ nhiệm điều hành dự án, chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt tổ chức điều hành dự án.

Chủ nhiệm điều hành dự án là một pháp nhân có năng lực và có đăng ký về tư vấn đẩu tư và xây dựng.

Chủ nhiệm điều hành dự án có trách nhiệm:
_ Trực tiếp ký hợp đồng và thanh toán hợp đồng (trường hợp được chủ đầu tư giao) hoạ̃c giao dịch để chủ đầu tư ký kết hợp đồng và thanh toán hợp đồng với các tổ chức khảo sát, thiĉ́t kế, cung ứng vật tư thiết bị, xây lắp và thanh toán hợp đồng với các nhà thầu trên cơ sở xác nhận của chủ điều hành dự án.

- Chịu trách nhiệm thay mặt chủ đầu tư giám sát, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án.
- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật trong việc quản lý dự án từ quá trình thực hiện đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng và các vấn đề khác được ghi trong hợp đồng.


## c) Hình thức chìa khóa trao tay

Hình thức chìa khoóa trao tay được áp dụng khi chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thấu để chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự án từ khảo sát thiết kế, mua sắm vật tự, thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao công trình đưa dự ân vào khai thác, sử dụng.

Tổng thầu thực hiện dự án có thể giao thầu lại việc khảo sát, thiết kế, hoạ̃c một phần khối lượng công tác xây lắp cho các nhà thầu phụ.

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vớn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước khi âp dụng hình thức này chỉ thực hiện đối với các dự án nhoóm C , các trường hợp khác phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tở chức nghiệm thu và nhận bàn giáo khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

## d) Hinh thức tul liam

Chủ đầu tư có đủ năng lực hoạt động sản xuất, xây dựng phù hợp với yĉu cầu của dự án thì được áp dụng hình thức tự thực hiện dự ân.

Hình thức tự thực hiện dự án chỉ áp dụng đối với các dự ân sữ dụng vốn hợp pháp của chính chủ đầu tư (vốn tự có, vốn vay, vốn huy động từ các nguồn khác).

Khi thực hiện hình thức tự thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng) chủ đầu tư phải tổ chức giám sát chặt chẽ việc sản xuất, xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, chất lượng công trình.

## 2. Trách nhiệm của các tổ chức trong quản lý thực hiện dự án

## a) Chủ đồu tur

Các dự án của doanh nghiệp Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức củ̉a Nhà nước sir dụng vớn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển cửa Nhà nước liaì chủ đầu tư và hình thức quán lý dự án do người có thẩm quyền đầu tư quyết định.

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư không kiêm chủ đầu tư, các cơ quan hành chính sự nghiệp chỉ là chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ quan đó.

Các dự án đầu tư của các công ty, các hợp tác xã thì chủ đầu tư là người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc hợp tác xã.

Các dự án đầu tư của tư nhân thì chủ đầu tư là chủ sở hữu của vốn đầu tư .
Các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đồ thị, dự án phát triển khu đô thị mới thì chủ đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo các nguyên tắc sau:

+ Chủ đầu tư là tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất hoạac giao đất để thực hiện dự án;
+ Việc lựa chọn chủ đầu tư trong trường hợp một dự án có nhiều tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư được thực hiện theo quy định của Quy chế đấu thầu.


## Chủ đûu tư có trách nhiệm, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức lập dự án đầu tư, xác định rô nguồn vốn đầu tư, thực hiện các thủ tục về đầu tư và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ;
- Tổ chức thực hiện đầu tư bao gồm: Tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu; Ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu theo quy định của pháp luật .

Các dự án đầu tư sử dụng một hoặc nhiều nguồn vốn khác nhau thì chủ đầu tư có trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư, thực hiện đầu tư và đưa dự án vào khai thác sử dụng, thu hồi và hoàn trả vốn đầu tư.

- Trả nợ vốn vay đúng thời hạn và thực hiện các điều kiện đã cam kết khi huy động vốn;
- Khi thay đổi chủ đầu tư thì chủ đầu tư mới được thay thế phải chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ công việc đầu tư của chủ đầu tư cũ .

Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án phải có bộ máy đủ năng lực quẩn lý dự án và đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Chủ dầu tư có quyền yêu cầu các cơ quan hữu quan của Nhà nước công bố công khai các quy định có liên quan đến công việc đầu tư nhự: Quy hoạch xây dựng, đất đai, tài nguyên, nguồn nước, điện, giao thông vận tải, môi trường sinh thái, phòng chớng cháy nổ, bảo vệ di tích văn hóa, lịch sử, an ninh, quốc phòng dể chủ đầu tư biết và thực hiện.

## b) Tổ chức tư vấn đầu tư và xây dụng

Là các tổ chức nghề nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh về tư vấn đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật.


- Đăng ký hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về các nội dung dã cam kết trong hợp đồng, bao gồm cả số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện, tính chính xác của sản phẩm và chất lượng sản phẩm tư vấn của mình;
- Thực hiện chế độ bảo hiểm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật. Thông tin rộng rãi về năng lực hoạt động của doanh nghiệp để chủ đầu tư biết và lựa chọn.
c) Dounh nghiệp xây dựng

Doanh nghiệp xây dựng là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh về xây dựng.

## Trách nhiệm của doanh nghiệp xây dựng

- Đăng ký hoạt động xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định về pháp luật
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về các nội dung đã cam kết trong hợp đồng, bao gồm cả số lượng, chất lượng, tính chính xác của sản phẩm, thời gian thực hiện hợp đồng, có quy định và hướng dẫn sử dụng công trình trước khi bàn giao công trình, thực hiện bảo hành chất lượng sản phẩm xây dựng và công trình xây dựng của mình.
- Thực hiện chế độ bảo hiểm công trình xây dựng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi liên quan đến an toàn của các công trình lân cận và công trình đang xây dựng, thực hiện an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình xây dựng. Thông tin rộng rãi về năng lực hoạt động cửa doanh nghiệp để chủ đầu tư biết và lưa chọn.


## VII. CÁC HÌNH THỨC LỬA CHỌN NHÀ THẦU VÀ PHƯƠNG THỨC ÁP DƯNG QUY CHẾ ĐẤU THẦU

## 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu

a) Đäu thầu rộng rã̃: Là hình thức không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia.

Bên mời thầu phải thông báo công khai về các điều kiện, thời gian dự thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong dấu thầu .
b) Dấu thầt hạn chế: Là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5 ) có đủ nảng lực tham dự. Danh sách nhà thầu tham dự phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận. Hình thức này chỉ được xem xét áp dụng khi có một trong các điều kiện sau:

- Chỉ có một số nhà thẩu có khả nãng đáp ưng được yêu cầu của gói thầu.
- Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành đấu thầu hạn chế.
- Do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi thế.
c) Chỉ định thầu: Là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng.

Hình thức này chỉ áp dụng trong các trường hợp đặc biệt sau:

- Trường hợp bất khả kháng do thiên tai địch họa, được phép chỉ định ngay đơn vị có đủ nảng lực để thực hiện công việc kịp thời. Sau đó phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung chỉ định thầu để xem xét, phê duyệt.
- Gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, bí mật quốc gia, bí mật an ninh, bí mật quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- Gói thầu có giá trị dưới 1 tỷ đồng (đối với gói thầu mua sấm hàng hớa và xây lắp); dưới 500 triệu đồng (đối với gói thầu tư vấn).
- Gới thầu đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, y kiến bằng văn bản của cơ quan tài trợ vốn và các cơ quan có liên quan.

Trong báo cáo đề nghị chỉ định thầu phải xác định rõ 3 nội dung sau:

+ Lý do chỉ định thầu;
+ Kinh nghiệm và năng lực về mặt kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu;
+ Giá trị và khối lượng đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ cho chỉ định thầu.
d) Chào hàng cânh tranh: Áp dụng cho những gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 2 tỷ đồng. Mỗi gói phải có ít nhất 3 chào hàng của 3 nhà thầu khác nhaú trên cơ sở yêu cầu chào hàng của bên mời thầu.
e) Mua săm trực tiếp: Áp dụng trong trường hợp bổ sung hợp đồng cũ đã thực hiện xong (dưới 1 năm) hoặc hợp đồng đang thực hiện với điều kiện chủ đầu tư có nhu cầu lăng thêm số lượng hàng hóa hoặc khối lượng công việc mà trước đó đã được tiến hành đấu thầu, nhưng phải đảm bảo không được vượt mức giá hoặc đơn giá trong hợp đồng đã ký trước đó. Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính để thực hiện gói thầu.
g) Tự thực hiện: Áp dụng đối với những gói thẩu mà chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện.
h) Mua sắm đạc biệt: Áp dụng đối với các ngành hết sức đặc biệt mà nếu không có những quy định riêng thì không thể đấu thầu được.


## 2. Phương thức áp dụng quy chế đấu thầu

a) Đấu thầu một túi hơ sơ. Là phương thức mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trong một túi hồ sơ . Phương thức này được áp dụng đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp.
b) Đấu thầu 2 túi hồ sơ. Là phương thức mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá trong từng túi hồ sơ riêng vào cùng một thời điểm. Túi hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được xem xét trước để đánh giá. Các nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật từ $70 \%$ trở lên sẽ được mở tiếp túi hồ sơ đề xuất về giá để đánh giá. Phương thức này chỉ được áp dụng đối với đấu thầu tuyển chọn tư vấn.
c) Đấu thâu 2 giai đnan: Áp dụng cho những trường hợp sau:

- Các gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp có giá từ 500 tỷ đồng trở lên.
- Các gói thầu mua sắm hàng hóa có tính chất lựa chọn công nghệ thiết bị toàn bộ, phức tạp về công nghệ và kỹ thuật hoặc gói thầu xây lắp đặc biệt phức tạp.
- Dự án thực hiện theo hợp dồng chìa khóa trao tay.

Quá trình thực hiện như sau:
Giai đoạn 1: Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu sơ bộ gồm đề xuất về kỹ thuật và phương án tài chính (chưa có giá) dể bên mời thầu xem xét và thảo luận cụ thể với từng nhà thầu, nhằm thống nhất về yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật để nhà thẩu chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu chính thức của mình.

Giai đoạn 2: Bên mời thầu mời các nhà thầu tham gia trong giai đoạn thứ nhất nộp hồ sợ dự thầu chính thức với đề xuất kỹ thuật đã được bổ sung hoàn chỉnh trên cùng một mặt bằng kỹ thuật và đề xuất chi tiết về tài chính với đầy đủ nội dung về tiến độ thực hiện, điều kiện hợp đồng, giá dự thầu.

## VIII. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Việc ký kết hợp dồng giữa bên mời thầu và bên trúng thầu là yêu cầu bắt buộc. Hợp đồng phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tuân thủ các quy dịnh hiện hành của luạt pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp đồng. Trường hợp luật pháp Việt Nam chưa có quy định thì phải xin phép Thủ tướng Chính phủ trước khi ký kết hợp đồng.
- Nội dung hợp đồng phải được người có thẩm quyền hoăc cấp có thẩm quyền phê duyệt (chỉ bắt buộc đới với các hợp đồng sẽ ký với nhà hiầu nước ngoài hoặc hợp đồng sẽ ký với nhà thầu trong nước mà kết quả đấu thầu do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).


## 1. Hình thức hợp đồng

Tuỳ theo tính chất của gói thầu, hinh thức hợp đồng được ký kết có thể là:

- Hợp đồng tư vấn
- Hợp đồng mua sấm vật tư - thiết bị
- Hợp đồng xây lắp
- Hợp đồng dự án


## 2. Phương thức thực hiện hợp đồng

Được lựa chọn tùy theo thời hạn và tính chất của gói thầu được quy định trong kế hoạch đấu thầu. Hợp đồng dược thực hiện theo một trong các loại sau:

- Hợp đồng trọn gói (hợp đồng theo giá khoán gọn)
- Hợp đồng chìa khóa trao tay
- Hợp đồng có điều chỉnh giá
a) Hợ đồng trọn gói (hợ đồng theo giá khoán gọn): Là hợp đồng được thực hiện theo giá khoán gọn, được áp dụng cho những gói thẩu được xấc định rõ về số lượng, chất lượng, thời gian. Trường hợp có những phát sinh ngoài hợp đồng nhưng không do nhà thầu gây ra thì sẽ được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
b) Hơp đồng chìa khóa trao tay: Là hợp đồng bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lấp của một gói thầu được thực hiện thông qua một nhà thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm tham gia giám sát quá trình thực hiện, nghiệm thu và bàn giao khi nhà thấu hoàn thành toàn bộ công trình theo hợp đồng đã ký.
c) Hợp đồng có điều chỉnh giá: Áp dụng cho những gói thầu mà tại thời điểm ký kết hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng và khối lượng hoặc có biến động lớn về giá cả do chính sách của Nhà nước thay đổi và hợp đồng có thời gian thực hiện trên 12 tháng.


## B. QUẢN LÝ ĐÔ THI

## I. ĐÔ THỊ VÀ NHŨNG YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐÔ THỊ

## 1. Quy định về điểm dân cư đô thị

- Đô thị là điểm tập trung dân cư với mật độ dân số cao, chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, có cơ sở hạ tầng thích hợp; Là trung tâm tổng hợp hay trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả nước, của một miền lãnh thổ, một tỉnh, một huyện hay một vùng trong tỉnh, trong huyện.
- Đô thị là trung tâm tổng hợp khi nó có vai trò và chức nāng nhiều mạat về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...
- Đô thị là trung tâm chuyên ngành kbi nó giữ vai trò chức năng chủ yếu về một mặt nào đó như cảng, du lịch...
- Lãnh thổ đô thị gồm: Nội thành hoặc nội thị và ngoại ô. Các đơn vị hành chính của nội thị gồm quận và phường. Các đơn vị hành chính của ngoại $o$ gồm: huyện và xã.


## 2. Quy mô dân số

Quy mô dân số tối thiểu của một đô thị $\geq 4000$ người (miền núi $\geq 2000$ người) chỉ tính trong nội thị.

## 3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của đô thị $\geq 60 \%$ (tính trong nội thị) bao gồm:

- Lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
- Lao động xây dựng cơ bản
- Lao động giao thông vận tải, bưu điện, tín dụng, ngân hàng, dịch vụ...
- Lao động trong các cơ quan hành chính, văn hóa, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học
- Các lao động khác ... ngoài sản xuất nông nghiệp.


## 4. Cơ sở hạ tầng đô thị gồm

- Co sở hạ tầng ky thuật: giao thông, thông tin, cấp thoát nước, cấp năng lượng, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường.
- Co sở hạ tâng xã hội: nhà ở, các công trình thương nghiệp, dịch vụ công cộng, y tế, văn hóa giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, công viên và các công trình phục vụ lợi ích công cộng khác.

Yếu tố này phản ánh trình độ phát triển mức tiện nghi sinh hoạt của người đô thị và được xác định theo các chỉ tiêu cơ bản sau:

+ Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: lít/người/ngày
+ Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: KWh/người
- Mật độ đường phố: $\mathrm{Km} / \mathrm{km}^{2}$ và đặc điểm hệ thống giao thông
+ Tỷ lệ tầng cao trung bình


## 5. Mật đọ̀ dân cư

Là chỉ tiêu phản ánh mức tập trung dân cư đô thị, được xác định trên cơ sở quy mô dân số nội thị và diện tích xây dựng trons giới hạn nội thị của đô thị, dơn vị do người $/ \mathrm{km}^{2}$.

## II. PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ

Những căn cứ để phân loại đô thị :

- Các yếu tố cấu thành đô thị:
+ Vai trò của đô thị và chức năng đô thị
+ Quy mô dân số
+ Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
+ Cơ sở hạ tầng đô thị và mạng lưới công trình công cộng
- Căn cứ vào điều tra hiện trạng và dự báo tương lai phát triển của đô thị (chủ yếu trong giới hạn 5 năm đầu).
- Căn cứ vào thực tiển tình hình kinh tế, xã hội và các đặc thù riêng của từng đô thị.

Đô thị được phân thành 5 loại sau:
Loại 1: Là đô thị rất lớn, là trung tâm tổng hợp về kinh tế - chính trị, văn hớa, xã hội, khoa học - kỹ thuật, dịch vụ, du lịch, giao thông, giao dịch quốc tế. Có vai trò thúc đẩy sự nghiệp phát triển của cả nước. Dân số từ 1 triệu người trở lên, mật độ dân cư $\geq$ 15 nghìn người $/ \mathrm{km}^{2}$. Lao động phi nông nghiệp $\geq 90 \%$, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới công trình công cộng được xây dựng đồng bộ.

Loại 2: Là đô thị lớn, là trung tâm tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, dịch vụ, giao thông. Có vai trò thúc đẩy sự nghiệp phát triển của một vùng lãnh thổ. Dân số từ 35 vạn đến dưới 1 triệu người, mật độ dân cư $\geq 12$ nghìn người $/ \mathrm{km}^{2}$. Lao động phi nông nghiệp $\geq 90 \%$. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới công trình công cộng được xây dựng nhiều mặt tiến tới đồng bộ.

Loại 3: Là đô thị trung bình lớn, là trung tâm tổng hợp về kinh tế, chính trị, vān hôa, xã hội, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Có vai trò thúc đẩy sự phát triĉ̉n của một tỉnh hay từng lĩnh vực đối với một vùng lãnh thổ. Dân số từ 10 vạn đến dưới 35 vạn người, mật độ dân cư bình quân $\geq 10$ nghìn người $/ \mathrm{km}^{2}$. Lao động phi nông nghiệp $\geq 80 \%$. Cơ sở hạ tầng ky thuật vào mạng lưới công trình công cợng được xây dựng từng mặt.

Loại 4: Là loại trung bình nhỏ, là trung tâm tổng hợp về kinh tế, chính trị, vān hóa, xã hội hoặc trung tâm chuyên ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Có vai trò thúc đẩy sự nghiệp phát triển của một tỉnh hay một vùng trong tỉnh. Dân số từ 3 vạn đến dưới 10 vạn người, mật độ đân cư bình quân $\geq 8$ nghìn người $/ \mathrm{km}^{2}$ (vùng núi có thể thấp hơn). Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp $\geq 70 \%$. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới công trình công cộng đã và đang được đầu tư xây dựng từng phần.

Loại 5: Là đô thị loại nhỏ, là trung tâm tổng hợp về kinh tế, xã hội, hoặc trung tâm chuyên ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Có vai trò thúc đẩy sự nghiệp, sự phát triĉ̉n
một huyện hay một vùng trong tỉnh, một vùng trong huyện. Dân số từ 4 nghìn người đến dưới 3 vạn người, mật độ dân cư bình quân $\geq 6$ nghìn người/ $/ \mathrm{km}^{2}$ (vùng núi có thể thấp hơn). Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp $\geq 60 \%$. Bước đầu xây dựng một số công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật.

Khi tiến hành phân loại đô thị cần chú ý :

- Trường hợp chỉ có một số chỉ tiêu đạt đúng tiêu chuẩn phân loại trên thì việc xếp lọai đô thị có thể căn cứ ưu tiên vào ba chỉ tiêu cơ bản: vai trò, chức năng, quy mô dân số và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của đô thị đó.
- Trường hợp chỉ tiêu quy mô dân số và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp hơi thấp hơn quy định thì việc xếp loại đô thị có thể căn cứ chủ yếu vào chỉ tiêu chức nāng của đô thị, nhưng phải xem xét triển vọng đô thị có điều kiện cần thiết để đạt được các chỉ tiêu còn thấp.


## III. PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

## 1. Phân cấp quản lý đô thị về mặt hành chính nhà nước được quy định cụ thể như sau

-Thành phố trực thuộc Trung ương tương đương cấp tỉnh phải là đô thị loại I hoặc loại II và chủ yếu do Trung ương quản lý.

- Các thành phố thuộc tỉnh, các thị xã tương dương cấp huyện, đa số thuộc đô thị loại III và loại IV một số ít có thể thuộc loại V do tỉnh quản lý.
-Các thị trấn tương đương cấp xã thuộc đô thị loại V , chủ yếu do huyện quản lý.


## 2. Quan hệ giữa phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị

Nguyên tắc chung là dựa vào kết quả phân loại đô thị để phân cấp quản lý đô thị. Trương hợp đạ̉c biệt, có một số đô thị được phân cấp quản lý cao hơn hoạac thấp hơn một bậc so với quy định trên, với lý do sau:
-Vai trò trung tâm chính trị đặc biệt của đô thị.
-Quá trình hình thành và phát triển đô thị ở nước ta trải qua rất nhiều thời kỳ khác nhau.
-Trình độ phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa ở từng vùng khác nhau dẫn đến vị trí, vai trò tính chất đô thị đối với từng vùng lãnh thổ cũng khác nhau.

## 3. Thành lập đô thị mới

Việc xin thành lập đô thị mới phải được tiến hành theo trình tự sau:

* Lập dự án xin thành lập đô thị mới, trong đó cần nêu rõ.
- Lý do thành lập đô thị mới.
- Xác định tính chất vai trò, chức năng, quy mô dân số, mật độ dân cư, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, của đô thị ... chủ yếu tương ứng 5 năm đầu phát triển.
- Đói chiếu với quy định về điểm dân cư đô thị.
- Kiến nghị xin thành lập đô thị mới và phân loại, phân cấp.
* Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đạac khu lập tờ trình, trình lên Chính phủ phê duyệt.


## IV. QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1. Quy định chung: Đô thị bao gồm các thành phố, thị xã, thị trấn .

Trong điều lệ quản lý quy hoạch đô thị có nêu rõ những quy định việc quản lý nhà nước về xây dựng đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường sống, sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đô thị phải được xây dựng, phát triển theo quy hoạch và các quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

Chính phủ thực hiện quyền quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị trong phạm vi cả nước.

UBND các cấp thực hiện quyền quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị tại địa phương mình.

Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị ở trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và UBND các cấp về việc quản lý quy hoạch đô thị.

## 2. Nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị gồm

- Ban hành các quy định về quản lý quy hoạch đô thị;
- Lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị;
- Quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị theo quy hoạch dược duyệt;
- Bảo vệ cảnh quan môi trường sống đô thị;
- Quản lý việc sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Giải quyết tranh chấp, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm những quy định về quản lý dô thị:
a) Lạp và xét duyệt các đồ án quy hoụch xây dṭ̂ng đô thị

Quy hoạch xây dựng đô thị gồm: Quy hoạch chung chotoàn phạm vi đất đô thị và quy hoạch chi tiết cho từng phần thuộc phạm vi đất đô thị.

Phạm vi đất đai lập quy hoạch xây dựng đô thị phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị đó quyết dịnh.

Đồ án quy hoạch đô thị phải do các tổ chức chuyên môn được nhà nước công nhận lập và phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình kỹ thuật của Nhà nước hoặc được Nhà nước cho phép sử dụng.

Đổ án quy hoạch đô thị được duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý đô thị, tiến hành công tác đầu tư xây dựng, lập kế hoạch cải tạo xây dựng đô thị hàng năın, ngắn hạn và dài hạn thuộc các ngành và địa phương.

Đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt là cản cứ để lập các dự án đầu tự, lựa chọn xét duyệt địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch, quyết định giao đất và cấp giấy phép xây dựng.
b) Quản lý xây dựng cáa công trình trong đô thi

Các công trình trong đô thị bao gồm: Các công trình trên mặt đất, các công trình ngầm hoặc trên không, kể cả công trình điêu khắc, tranh, áp phích, biển quảng cáo đều phải được thiết kế, xây dựng theo quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Nội dung của việc quản lý cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị bao gồm:

- Lựa chọn địa điểm xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch để hướng dẫn việc sử dụng đất đô thị.
- Cấp giấy phép xây dựng hoặc ra quyết định đình chỉ việc xây dựng, cải tạo các công trình trong đô thị.
- Hướng dẫn việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị.
- Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.
- Điều tra, thống kê và lưu trữ hồ sơ các công trình trong đô thị.

Chủ đầu tư khi tiến hành lập dự án khả thi hoặc thiết kế xây dựng công trình trong đô thị phải xin cơ quan quản lý quy hoạch đô thị giới thiệu địa điểm xây dựng.

Khi địa điểm xây dựng đã được xác định. Kiến trúc sư truởng (hoạac Sở Xây dựng) cấp chứng chỉ quy hoạch theo đề nghị của chủ đầu tư. Căn cứ để cấp chứng chỉ quy hoạch bao gồm:

+ Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiĉ́t được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
+ Các tiêu chuẩn quy phạm về xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy chữa cháy được Nhà nước ban hành hoạ̃c cho phép sử dụng.
c) Bảo vệ cảnh quan môi trường sống đô thi

Cảnh quan đô thị bao gồm: cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo.

Kiến trúc sư trưởng thành phố hoặc giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trong việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị về mỹ quan, yêu cầu sử dụng, đọ̀ bền vững và phải kết hợp hài hò̀a với cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn các danh lam thắng cảnh và các di tích lịch sử.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng công trình kiến trúc phải giữ gìn, duy tu bộ mặt kiến trúc công trình và trồng cây xanh trong khuôn viên phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt.

Việc lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, các dự án đầu tư xây dựng các công trình trong đô thị phải xét tới tính hợp lý về địa điểm xây dựng, tác động của nó đến môi trường đô thị.

Tuỳ mức độ ô nhiểm, quy mô công trình, các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư phải có sự đồng ý của cơ quan quản lý môi tường nhà nước cấp có thẩm quyền trước khi xét duyệt. Phải có biện pháp xử lý các chất thải, nước thải độc hại trước khi đưa ra hệ thống xứ lý chung của đô thị.
d) Quản lý sử dụ̂ng và Khai thác các công trình ('ơ sở hạ tầng kỹ thuât:

Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: Giao thông, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, cung cấp nảng lượng, chiếu sáng công cộng, thông tin bưu điện và các công trình khác.

Mọi công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị khi xây dựng xong phải được tổ chức nghiệm thu. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho các cơ quan chuyên trách quản lý sử dụng và khai thác các công trình đó.

* Nội dung quản lý sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm:
- Lập và lưu trữ lý lịch, hồ sơ kỹ thuật hoàn công xây dựng công trình.
- Phát hiện các hư hỏng để sửa chữa, đảm bảo sự hoạt động bình thường cho các công trình.
- Thực hiện chế độ duy tu, bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp để duy trì chất lượng công trình theo định kỳ và kế hoạch hàng năm.
- Ký kết các hợp đồng cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng và hướng dẩn viẹ̣c thực hiện chể độ khai thác và sử dụng các công trình theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật của Nhà nước.
- Phát hiện và xử lý vi phạm về chế độ sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng đô thị.
* Các tổ chức cá nhân sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị cần phải:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ sử dụng đối với từng loại công trình và sự phối hợp đồng bộ giữa các loại công trình.
- Không được lấn chiếm đất công cộng để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ky thuật đô thị kể cả vùng bảo vệ được khoanh định theo tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nước.
- Việc sử dụng hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các sự cố kỹ thuật gây hư hỏng công trình cơ sở hạ tầng ky thuật chung đô thị do các hành vi vi phạm của người sử dụng gây ra phải được xử lý và bồi thường thiệt hại thực tế theo quy định cuả pháp luật.

## e) Thanh tra, kiêm tra và xả lýy vi phạm

- Nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý quy hoạch đô thị bao gồm:
- Phát hiện các vi phạm về quy hoạch xây dựng đô thị.
* Phát hiện và xử lý các trường hợp cấp giấy phép xây dựng sai hoạac không đúng thẩm quyền.
+ Phát hiện các hành vi xây dựng, phá dỡ công trình không có giấy phép hoạac sai với giấy phép.
* Phát hiện các vi phạm về chế độ sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Phân công trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm quản lý đô thị:
+ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn về việc thực hiện các quy định quản lý quy hoạch đô thị và pháp luật thực hiện việc cưỡng chế thi hành các quyết định xử lý của cơ quan nhà nước.
* Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo Ưy ban nhân dân các cấp dưới xử lý các vi phạm vể quy hoạch, xây dựng, khai thác và sử dụng công trình trong đô thị theo pháp luật.
+ U"y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các quy định và chỉ đạo Ửy ban nhân dân cấp dưới thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trong địa phương.

Các sở chuyên ngành chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới về chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm về hiệu quả quản lý của ngành mình trên các địa bàn của thành phố, thị xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn được giao quản lý có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện các vi phạm trật tự xây dựng và có biện pháp xử lý kịp thời.

## Churong II

## QUẢN LÝ ĐẤT XÂY DƯNG

## I. NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Đât đai thuộc sớ hữu toàn dân. do Nhà nước thống nhất quản lý.

Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế, các đơn vị vū trang, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội (gọi chung là các tổ chức) các hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.

- Nhà nước còn cho các tố chức, các hộ gia đình và cá nhân thuê đất.
- Tổ chức hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất gọi chung là người sứ dụng dấi.
- Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngliời sử dụng đất.


## II. QUẢN LÝ NHÀ NUỚC VỀ ĐẤT ĐAI

Nội dung bao gồm:

1) Điều tra, khảo sát, đo đạc đánh giá và phân hạng đất, lập bản đồ địa chính.
2) Quy hoạch và kế hoạch hóa việc sử dụng đất.
3) Ban hành các vān bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tổ chức thực hiện.
4) Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất.
5) Đāng ký đất đai, lập và quản lý sổ địa chính, quản lý các hợp đồng sử dụng đất, thống kê kiểm kê đất, cấp giấy chứng uhận quyền sử dụng đất.
6) Thanh tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ về quản lý sử dụng dất.
7) Giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết các khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất.

## III. QUẢN LÝ VIỆC SỬDỤNG ĐẤT XÂY DỤ̂NG

## 1. Nội dung

- Đất xây dựng thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, việc sử dụng đất xây dụ̣ng phân theo đúng quy định của Luật Đất đai và pháp luật về xây dựng cơ bản.
- Mọi trường hợp sử dụng đất để xây dựng đều phải có giấy phép sử dụng đất (giấy này không thay thế giấy phếp xây dựng) nếu xây dựng trên đất đang có quyền sử dụng hợp pháp, đúng chức năng thì chỉ cần có giấy phép xây dựng.
- Việc cấp giấy phép sử dụng đất để xây dựng phải theo đúng Luật Đất đai và đúng Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.
- Người sử dụng đất phải hết sức tiết kiệm và hợp lý.
- Các chủ đầu tư sử dụng đất để xây dựng bao gồm các thành phần kinh tế và công dân phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước, (Nộp thuế, nộp lệ phí; Bồi thường thiệt hại thco quy định của Nhà nước (nếu có); Có nghĩa vụ đóng góp đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy định).
- Tiến hành giải phóng mặt bằng và làm thủ tục đăng ký địa chính tại cơ quan có thẩm quyền.
- Tổ chức cá nhân được giao đất để xây dựng công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cần ưu tiên tuyển dụng lao động của địa phương giao đất.
- Đất đã giao để xây dựng chỉ được sử dụng vào mục dích đã ghi trong giấy phép, không được chuyển giao cho người khác, cơ quan khác dưới bất kỳ hình thức nào.
- Phần đất được cấp nếu sử dụng không hết hoặc sử dụng sai mục dích đã ghi trong giấy phép đều bị thu hồi.
- Khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng đất, chủ sử dụng đất phải xin giấy phép lại, giấy phép sử dụng dất có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo từng dịa phương kể từ ngày ký. Nếu quá hạn sử dụng mà không dược gia hạn thêm thì cơ quan cấp giấy phép sử dụng đất sẽ ra quyết định thu hồi.
- Việc giao, nhận đất tại hiện trường chỉ được thực hiện khi các tổ chức, cá nhân xin giao đất có quyết định giao đất, đã nộp tiền sử dụng đất, đã làm xong các thủ tục đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- Người được giao đát có trách nhiệm kê khai đãng ký sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn... nơi quản lý khu đát đó.
- Sau khi nhận đất phải tiến hành ngay các thủ tục chuẩn bị xây dựng và xin giấy phép xây dựng (nếu cần).
- Việc sử dụng đất sau khi được giao phải đảm bảo đúng tiến độ ghi trong dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Việc sử dụng đất để xây dựng các công trình công nghiệp, khoa học kỹ thuật, văn hốa, giáo dục phải tuân theo yêu cầu sử dụng đất được xác định trong báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế được duyệt của từng công trình.
- Việc sử dụng đất để xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi ... phải tuân theo quy định sau:
+ Thực hiện đúng thiết kế, tiết kiệm đất xây dựng, không gây ảnh hưởng cho việc sử dụng đất vùng lân cận.
+ Thực hiện đúng quy trình về việc sử dụng đất trong hành lang an toàn thuộc hệ thống các công trình xây dựng.
+ Chú ý: Nếu sử dụng đất để xây dựng công trình tạm thời có thời gian sử dụng $\geq$ 90 ngày và < 5 nām thì phải xin giấy phép sử dụng đất tạm thời. Khi hết hạn sử dụng thì người sử dụng đất phải có trách nhiệm giao lại diện tích đó và không được đòi hỏi điều kiện gì.


## 2. Quy định về thu hổi đất để xây dựng công trình

- Trước khi thu hồi đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người sử dụng đất biết lý do thu hồi, kế hoạch di chuyển và phương án đền bù thiệt hại về đất đai và tài sản gă̆n với đất.
- Người đang sử dụng đất bị thu hồi phải chấp hành nghiêm chỉnh. Ngược lại sẽ cuỡng chế di chuyển ra khỏi khu đất đó.
- Khi thu hồi đất để xây dựng thì Ủy ban nhân dân các thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện... phải lập và thực hiện các dự án di dân, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện sinh hoạt cần thiết, ổn định cuộc sống cho người có đất bị thu hôi.
- Việc sử dụng đất để xây dựng các công trình dân dụng của các cơ quan quốc phòng và an ninh cũng phải theo quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.


## 3. Quyển và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

* Các tổ chức được Nhà nước giao đất được miễn nộp tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau:
- Đất sử dụng vào mục đích công cộng, lợi ích quốc gia (không nhằm mục đích kinh doanh), gồm: đường giao thông, cầu, cống, đê đập, vỉa hè, sông hồ, hệ thống cấp thoát nước, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, sân bay, sân vận động, bến cảng, bến xe, trạm phát điện, trạm biến thế điện, nghĩa trang ...
- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh theo quy định của Chính phủ.
* Các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định sau:
- Tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách nhà nước.
- Tiền thuê đất được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh của tổ chức thuê đất.
- Tiền thuê đất được trả hàng năm: Trường hợp trả thco định kỳ nhiều năm hoạc trả gọn một lần cho cả thời gian thuê đất thì được giảm theo quy định của Bộ Tài chính.
- Bộ Tài chính quy định khung giá cho thuê đất, l'̣y ban nhân dân tính, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khung giá cho thuê dất do Bộ Tài chính ban hành để quy định cụ thể áp dụng tại địa phương mình.
- Giá thuê đất được ổn định tối thiểu là 5 nãm, khi điều chỉnh tãng thì mức tăng không được quá $15 \%$.
- Giá thuê đất được quy ra vàng $98 \%$ để làm căn cứ thanh toán cho mổi lần trả.
* Cơ quan có thẩm quyền giao đất là cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất. Cān cứ vào tính chất và mục đích sử dụng đất của dự án thuê đất, cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất quyết định thời hạn thuê đất nhưng không vượt quá 50 nảm. Trường hợp cần thuê dài hơn 50 nảm thì phải được Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng không quá 70 năm.


## IV. QUẢN LÝ VÀ Sir ${ }^{\text {CI }}$ ' NG ĐẤT ĐÔ THI

- Đất đô thị là đất nội thành phố, nội thị xã, thị trấn.
- Đất ngoại thành, ngoại thị đã có quy hoạch được cợ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để phát triển đô thị cũ̃ng được quản lý như đất đô thị.
* Nội dung kế hoach sử clung dât đô thị buo gồm:
- Xác định nhu cầu về đất đó thị, h hoanh định các khu đất và việc sử dụng từng loại đât trong từng thời kỳ kế hoạch có kèm theo các điều kiện khai thác khi sử dụng.
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đô thị cho phù hợp với thực tế cải tạo, xây dựng và quá trình phát triển của đô thị.
* Nội dung quản lý và sứ dụng dất đô thị
- Điều tra, khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính và định giá các loại đất đô thị.
- Quy hoạch xây dựng đô thị và kế hoạch sử dụng đất đô thị.
- Giao đất, cho thuê đất đô thị.
- Thu hồi đất để xây dựng đô thị.
- Ban hành chính sách và có kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khi sứ dụng dât dô thị.
- Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.
- Làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đô thị.
- Thanh tra, giái quyết các tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và sữ lý các vi phạm về đất đô thị.


## V. THANH TR $1, ~ K$ !ếM TR + VIẸC S $1^{\prime r} D!$ 'NG DẤT VÀ XỨLÝ VI PHẠM

* Nọi dhong viẹc thanh tra, kiển tra

Phát hiện các vi phạm về cuuin lý và sử dụng đất không có giấy phép sử dụng, cấp đât hhông đúng thầm quyển, câp đât không đúng mục đích ghi trong giấy phép hoạc sử dụng không hết diện tích được cấp. Mua bán chuyển nhượng đất xây dựng trái phép.
l'y ban nhán dân quận, huyẹn, thị xã, thị trấn là cơ quan quản lý hành chính nhà nước urên địa bàn có trách nhiệm tố chức việc kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo xử lý các vi phạm về quản lý đất dai theo pháp luật hiện hành của Nhà nước. Ngãn ngừa mọi thủ doạn, hành vi cố ý vi phạm và xử phạt theo pháp lệnh.

* Xír ly vi pham
- Nguời vi phạm quy định về sử dụng quản lý đất đai, chiếm dụng đất không hợp pháp thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoạ̀c truy cứu trách nhiệm hinh sư.
- Ngırời lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân mà cấp giấy phép sử dựg dất xây dựng, chứng nhận quyền sở hữu đất trái pháp luật hoặc có các hành vi khác vi phạm quyền sở hữu đất của Nhà nước, của tổ chức hoặc cá nhân thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật.


# Chương 3 <br> MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT - KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỪNG 

## A. DOANH NGHIỆP VÀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

## I. KHÁI NIỆM VỀ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhà nước (kinh tế quốc doanh), doanh nghiệp tư nhân (cá nhân làm chủ); doanh nghiệp hợp tác xã (kinh tế tập thể), công ty (doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhiều người, nhiều tổ chức).

## II. CHỨC NÃNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

## 1. Chức năng kế hoạch

Bao gồm việc tổ chức lập, duyệt kế hoạch, theo dõi việc thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, theo dõi tình hình cấp phát và chi phí, tổ chức công tác thống kê, thông tin kinh tế và phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch, kiểm tra dự toán, chuẩn bị thủ tục ký hợp đồng, cùng các bộ phận khác làm thủ tục bàn giao và thanh toán hợp đồng.

## 2. Chức năng quản lý kỹ thuật và sản xuất

Gồm các nhiệm vụ: Chuẩn bị việc xây dựng các công trình theo hợp đồng (khảo sát, đo đạc phục vụ thi công, thiết kế tổ chức thi công ...) kiểm tra và giám sát kỹ thuật, ghi nhật ký công trình, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật mới và cải tiến sản xuất, tổ chức phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiến hành thí nghiệm phục vụ thi công, nghiên cứu và thực hiện các biện pháp an toàn sản xuất và bảo hộ lao động, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân.

## 3. Chức năng tổ chức và quản lý nhân sự

Bao gồm các nhiệm vụ như: Nghiên cứu cải tiền tổ chức quản lý; xây dựng các chức năng và nhiệm vụ cho các bộ phận; xây dựng các quy chế và lề lối làm việc; Thực hiện tuyển chọn, đề bạt sử dụng cán bộ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ;

Lập kế hoạch về nhu cầu lao động và tiền lương, bảo đảm cho doanh nghiệp có một đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chủng loại với bậc nghề yêu cầu; Theo dõi việc sử dụng lao động và tình hình nāng suất lao động; Nghiên cứu các hình thức tổ chức lao động khoa học; Xây dựng các định mức sử dụng lao động hợp lý, đề ra các quy chế về lao động và an toàn; Nghiên cứu áp dụng các hình thức trả lương hợp lý; Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng tay nghề cho công nhân; Tố chức phong trào thi đua; Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động.

## 4. Chức năng cung ứng vật tư

Tổ chức cung ứng vật tư kịp thời, đồng bộ, đúng số lượng và chất lượng; lập kế hoạch về cung ứng vật tự; Tổ chức khai thác, sản xuất, thu mua, vận chuyển, bốc dỡ vật tự; Tổ chức kho tàng bảo quản; Xây dựng nội quy xuất nhập vật tư, bảo đảm cẩn, đo, đong, đếm chính xác, bảo đảm tiêu hao vật tư đúng định mức; Xây dựng các định mức sử dụng vật tư; Tố chức thống kê theo dõi tiêu hao vật tư chính xác, chống thất thoát vật tư...

## 5. Chức năng tài chính - kế toán

Bao gồm: Lập kế hoạch thu chi, bảo đảm đơn vị có đủ vốn để kinh doanh; Quản lý chặt chẽ các nguồn vốn và bảo đảm sử dụng chúng đúng mục đích và có hiệu quả; Chấp hành chế độ tài chính - kế toán đầy đủ; Thực hiện thanh, quyết toán kịp thời, tránh ứ đọng vốn; Tiến hành hoạch toán đầy đủ và chi tiết, xác định lổ lãi chính xác; Lập chiến lược vay vốn; Cùng các đơn vị khác tổ chức lập kế hoạch chi phí sản xuất, kế hoạch giá thành, chiến lược giá, thanh quyết toán công trình, ký kết hợp đồng...; Tổng kết tình hình quản lý, sử dụng tài sản; Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh (cùng phòng kế hoạch) để giúp thủ trưởng quản lý kinh doanh chặt chẽ; Thực hiện chức năng giám đốc bằng đồng tiền đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị; Có biện pháp tích cực chống thất thoát tài sản của Nhà nước; Có biện pháp bảo toàn vốn.

## 6. Chức năng quản lý thiết bị và máy móc xây dựng

Lập kế hơạch bổ sung, sử dụng, sửa chữa và thanh lý máy móc thiết bị xây dựng; Tổ chức và quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị có hiệu quả; Tổ chức bảo dưỡng và sửa chữa máy móc có chất lượng tốt; Bảo đảm quá trình thi công không bị gián đoạn do chất lượng của máy móc thiết bị; Nghiĉn cứu cải tiến sử dụng máy móc có kế hoạch; Lập biện pháp sử dụng máy móc an toàn; Xây dựng các định mức sử dụng máy; Tiến hành thống kê và phân tích tình hình sử dụng máy móc, thiết bị để thủ trưởng quản lý doanh nghiệp tốt hơn.

## 7. Chức năng marketing

Tiến hành nghiên cứu thị trường xây dựng; Lập kế hoạch marketting (bao gồm: Chiĉ́n lược tìm kiếm hợp đồng xầy dựng, kế hoạch đấu thầu, chính sách sản phẩm,
chính sách giá, chính sách tiĉu thụ sản phẩm, chính sách chiêu thị). Trên cơ sở các chính sách đó sẽ tiến hành lâp các kế hoạch cụ thể đế thực hiện.

## III. CÁC LOAI HÌNH DOANH NGHIỆP

Bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp tur nhân; Công trách nhiệm hựu hạn; Công ty cổ phần.

## 1. Doanh nghiệp Nhà nước

a)Khái niệm: Doanh nghiệp nhà nước là tố chức kinh doanh, do Nhà nước thành lập, đầu tư vốn và quản lý với tư cách là chủ sở hữu. Doanh nghiệp nhà nước là một pháp nhân kinh tế, hoạt động theo pháp luật và bình đẳng trước pháp luật.

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo định hướng cúa Nhà nước và thực hiện tốt hạch toán kinh tế.
b) Nhiệm vu:

- Kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đãng ký và đúng mục đích thành lập doanh nghiệp.
- Bảo toàn và phát triển vốn được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ và nghīa vụ đối với Nhà nước.
- Thực hiện phân phối theo lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thẩn, bồi dưỡng và nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật và chuyên môn cho công nhân viên chức.
- Bảo vệ doanhin nęhiệp, bảo vệ sản xuất, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tròn nghịa vụ quốc phòng.


## 2. Doanh nghiệp tư nhân

## a) Khái niệm:

Doanh nghiệp tư nhân là đơn vị kinh doanh có mức vốn thấp hơn vốn pháp định, do một cá nhân làm chủ, tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt dộng của doanh nghiệp.

Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triến của doanh nghiệp tư nhân và tính sinh lời hợp pháp của việc kinh doanh

Trong khuôn khổ pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do kinh doanh và chú động trong mọi hoạt dộng kinh doanh.

Quyền sở hữu về tư liệu sán xuất, quyền thị̛a kế vể vốn và tài sán, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của chú doanh nghiệp dược Nhà nước báo hộ.
b) Quvền và nghĩa vụ của doonh nghiệp tur nhân

* Theo quy định của pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền sau đây:
- Lựa chọn ngành nghề, quy mô kinh doanh.
- Lựa chọn hình thức và cách thức vay vốn.
- Lựa chọn khách hàng, trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Tuyển dụng và thuê mướn lao động theo yêu cầu kinh doanh.
- Sử dụng ngoạa tệ thu dược.
- Quy định việc sử dụng phần thu nhập còn lại, chủ động trong các hoạt động kinh doanh đã đăng ký.
- Có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình. Trước khi cho thuê, chủ doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Trong thời hạn cho thuê chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp.
- Có quyền bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp của mình vào doanh nghiệp khác. Khi bán hoặc sáp nhập, chủ doanh nghiệp phải gửi đơn đến Ủy ban nhân dân đã cấp giấy phếp thành lập doanh nghiệp, nêu rõ lý do kèm theo, (gồm: giấy xác nhận của các chủ nợ về việc chủ doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ, giấy xác nhận của các khách hàng về việc doanh nghiệp đã thanh lý hết các hợp đồng).

Ủy ban nhân dân chỉ chấp thuận việc bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp sau khi chủ doanh nghiệp đã đăng báo đơn xin hai lần liên tiếp cách nhau 5 ngày mà không có đơn khiếu nại trong 15 ngày liên tiếp. Việc bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp chỉ được thực hiện sau khi đơn đã được chấp nhận.

Sau khi hoàn tất thủ tục bán hoạac sáp nhạ̣p doanh nghiệp vào một doanh nghiệp khác, chủ doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để xóa tên trong sổ đãng ký kinh doanh và phải thông báo công khai.

* Nghĩa vul của dounh nghiệp tư nhân
- Khai báo đúng vốn đầu tư để kinh doanh.
- Kinh doanh theo đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.
- Uuu tiên sử dụng lao động trong nước, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật lao động, tôn trọng quyền của tổ chức công doàn theo Luật Công đoàn.
- Bảo đảm chất lượng hàng hớa theo tiêu chuẩn đã đăng ký.
- Tuân thủ quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, vān hóa, danh lam thắng cảnh và trật tự an toàn xã hội.
- Ghi chép sổ sách kế toán, thống kê và chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính.
- Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp hoạac thuê người khác quản lý điều hành hoạt động doanh nghiệp nhưng phải tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Chủ doanh nghiệp là nguyên đơn hoặc bị đơn trước tòa trong việc tranh chấp và vụ kiện liên quan đến doanh nghiệp.
- Vốn đầu tư ban đầu và tài sản khác mà chủ doanh nghiệp sử dụng vào sản xuất kinh doanh do chủ doanh nghiệp tự khai, vốn là tiền Việt Nam, ngoại tệ hoặc vàng phải gửi đến ngân hàng nơi chủ doanh nghiệp mở tài khoản và phải được ngân hàng chứng nhận. Đới với vốn là tài sản bằng hiện vật thì phải có chứng nhận của cơ quan công chứng. Só́ vốn đầu tư ban đầu phải được ghi chép vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư ban đầu nhưng không được thấp hơn vốn pháp định.


## 3. Công ty

a) Khái niệm

Công ty là một loại hình sản xuất - kinh doanh dược Nhà nước quy định trong Luật doanh nghiệp Công ty là một đơn vị kinh doanh do nhiều thành viên tham gia, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trên cơ sở quy chế của đơn vị và pháp luật của Nhà nước.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần (gọi chung là công ty) là doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng góp vốn (gọi là các cổ đông) cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lổ tương ưng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nọ̣ của cong ty trong phạm vi phần vốn của mình góp vào công ty.

Thực chất của các công ty là các doanh nghiệp của nhiều chủ sở hữu.
b) Quyền và nghĩa vu của Công ty

* Quyền hạn:
- Lựa chọn ngành nghề và quy mô kinh doanh
- Lựa chọn hình thức và cách thức huy dộng vốn
- Lựa chọn khách hàng, trực tiếp giao dịch và ký kết hợp đồng với khách hàng
- Tuyển dụng và thuê mướn lao động theo yêu cầu cần kinh doanh
- Sử dụng ngoại tệ thu được
- Quyết định việc sử dụng phần thu nhập còn lại
- Chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh đã đăng ký


## * Nghīa vụ:

- Kinh doanh theo đúng ngành nghề ghi trong giấy phép kinh doanh ;
- Ưu tiên sử dụng lao động trong nước, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật, tôn trọng quyền của tổ chức Công đoàn theo Luật Công đoàn;
- Bảo đảm chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn đã đãng ký;
- Tuân thủ quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, vãn hớa, danh lam thắng cảnh và trật tự an toàn xã hội... (giống nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân).
* Quyền hạn của thành viên công ty:
- Sở hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phần vốn góp vào công ty;
- Tham dự đại hội đồng, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng;
- Được chia lợi nhuận hoặc chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty;
- Nhóm thành viĉn đại diện ít nhất bằng $1 / 4$ số vốn điều lệ có quyền triệu tập đại hội đồng để xem xét và giải quyết những việc mà hội đồng quản trị hoặc giám đốc bỏ qua. Trong trường hợp này, hội đồng quản trị hoặc giám đốc phải triệu tập đại hội đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhóm thành viên yêu cầu .

Ngoài các loại hình doanh nghiệp như trên, trong nền kinh tế thị trường còn tồn tại một số các loại hình doanh nğhiệp khác như: Các xí nghiệp liên doanh với nước ngoài; các hợp tác xã; các tập đoàn.

## B. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT - KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIÊP XÂY DƯNG

## I. KHÁl NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN LÝ SẢN XUẤT - KINH DOANH XÂY DỤNG

## 1. Khái niệm về quản lý sản xuất - kinh doanh xây dựng

Quản lý sẳn xuất - kinh doanh xây dựng là sự tác động có hướng đích và liên tục của chủ thể quản lý đến hệ thống sản xuất - kinh doanh xây dựng bằng một tập hợp những biện pháp có liên quan đến các mặt kinh tế, kỹ thuật, tổ chức, xã hội dựa trên cơ sở nắm vững các quy luật kinh tế nhằm đạt mục đích quản lý đề ra với hiệu quả lớn nhất. Quản lý sản xuất - kinh doanh xây dựng được thực hiện ngay từ khi cơ cấu tổ chức được hình thành và trong cả quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.

## 2. Một số đạ̀c điểm của còng tác quản lý sản xuất - kinh doanh xây dựng

Cóng tác quản lý sản xuất - kinh doanh xây dựng có các đặc điểm sau:

* Các giải pháp quản lý sản xuất - kinh doanh xây dựng có tính cá biệt cao, luôn biến đổi linh hoạt. Cứ mỗi lần nhận được công trình mới lại phải một lần thay đổi cơ cấu tở chức quản lý, kèm theo các biện pháp điều hành mới cho phù hợp với địa điểm xây dựng mới.
* Các giải pháp quản lý sản xuất - kinh doanh xây dựng rất phức tạp và rộng lớn về không gian và thời gian, bộ máy quản lý xây dựng có thể trải rộng toàn lãnh thổ, nhất là với công trình theo tuyến dài (dường giao thông, đường dây tải điện), thời gian xây dựng công trình cuñg có thể kéo dài nhiều năm. Các đơn vị hợp tác xây dựng rất phức tạp, đòi hỏi phải phối hợp quản lý tốt.
* Quá trình quản lý dễ bị gián đoạn do khoảng cách lớn, do thời tiết và do không tìm được cong trình nhận thầu liên tục. Việc duy trì lực lượng trong khoảng thời gian không có việc làm là một diều khó khăn.
* Công tác quản lý sản xuất - kinh doanh xây dựng phụ thuộc nhiều vào chủ đầu tư, vào khả nãng thắng thầu và khó chủ động hơn so với các ngành khác.
* Quá trình quản lý sản xuất - kinh doanh xây dựng chịu nhiều yếu tố ngẫu nhiên, tính rủi ro và bất định trong các quyết định quản lý xây dựng cao hơn nhiều ngành khác.
* Sự vận động của các quy luật kinh tế thị trường trong xây dựng cũng có một số đặc điểm khác với các ngành khác cho nên các chiến lược marketing về sản phả̉m, về giá cả, về tiêu thụ và về chiêu thị, về cạnh tranh, về thị trường có nhiều điểm khác với các ngành khác.


## II. CÁC LOẠI HÌNH CO CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT - KINH DOANH CU'A DOANH NGHIỆP XÂY DỤNG

## 1. Cơ cấu kiểu trực tuyến

* Sơ đồ


Sơ tồ cơ cấu theo kiểu trự tuyê̂n

Đây là loại cơ cấu đơn giản nhất, chỉ dùng cho các quá trình sản xuất đơn giản (Ví dụ: cơ cấu của một đội xây lắp).

* Đăc điêm:
- Người lãnh đạo thực hiện mọi chức năng quản lý.
- Mối liên hệ giữa người lãnh đạo và các thành viên là trực tiếp và theo đường thẳng.
* Uu diểm:
- Tính tập trung thống nhất cao.
- Giải quyết các vấn đề nhanh chóng.
- Tạo điều kiện thực hiện chế độ thủ trưởng, trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo cao.
* Nhược diêm:
- Đòi hỏi người lãnh đạo phải có năng lực toàn diện và tổng hợp.
- Hạn chế việc sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia.
- Khi cần phối hợp hoạt động giữa các đơn vị ngang cấp thì có thể phải chờ đợi lâu vì thủ trưởng có quá nhiều việc phải giải quyết.
- Dể phạm sai lầm do ý kiến độc đoán của thủ trưởng.


## 2. Co cấu theo chức năng

*Sơ đồ :


* Đặc điểm:
- Nhiệm vụ quản lý được phân cho các bộ phận chức năng đảm nhiệm (phòng kế hoạch, phòng ky thuật, phòng tài vụ ...).
- Các bộ phận chức năng này nhận mệnh lệnh từ người lãnh đạo tối cao của tổ chức và truyền đạt chúng tới các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh (ví dụ: các đội xây lắp).
* Uu diểm
- Thu hút được nhiều ý kiến của chuyên gia vào công tác quản lý.
- Giải quyết các vấn đề chuyên môn thành thạo hơn.
- Giảm bớt gánh nặng công việc cho thủ trưởng quản lý.
* Nhược điểm
- Những dơn vị thực hiện phải nhận nhiều mệnh lệnh, các mệnh lệnh có thể chồng chéo và kém tính thống nhát.
- Làm yếu vai trò chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng.
- Việc điều hành và phối hợp các bộ phận chức năng rất phức tạp.


## 3. Cơ cấu kiểu trực tuyến - chức năng

* Sơ đô:


So đồ co câ̂ul kiểu trực tuyến kết họ̣) với chức năng
1,2,3-Người lãnh đạo các tuyến sản xuất

- Những người thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đây là loại kết hợp hai loại hình cơ cấu trực tuyến và chức năng nhằm lợi dụng ưu điểm và khắc phục nhược điểm của mổi loại.

## * Đặc điểm

- Những người phụ trách các bộ phận chức nāng (ví dụ: phòng kế hoạch, phòng kỹ thuật ... của công ty xây lắp) chỉ đóng vai trò tham mưu, giúp việc cho thủ trưởng trong việc ra quyết định.
- Thủ trưởng là người chịu trách nhiệm ra mọi quyết định.
- Các bộ phận chức năng không được quyền ra lệnh cho các đơn vị thực hiện quá trình sản xuất - kinh doanh mà chỉ được quyền hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị này (ví dụ: các đội xây lắp).
- Bộ phận trực tuyến hợp thành một đường thẳng dược chỉ đạo trực tiếp từ thủ trưởng đơn vị đến những người phụ trách các tuyến sản xuất.
- Bộ phận chức năng chỉ bao gồm các bộ phận phụ trách các chức nāng như: kế hoạch, tài vụ, kỹ thuật, tổ chức, cung ứng...

Kiểu trực tuyến - chức năng được dùng phổ biến nhất hiện nay.

## 4. Cơ cấu kiểu trực tuyến - tham mưu

* Sơ đồ:


So đồ co cấu tổ chức theo kiểu trục tuyến - tham mau

## * Đăc điểm

- Tương tự kiểu trực tuyến - chức năng, nhưng khác ở chổ: Bộ phận tham mưu chỉ gồm một hoặc một số chuyên gia giúp việc và không thành lập các bộ phận chức năng riêng rẽ với những người phụ trách nhất định.
- Bộ phận tham mưu có nhiệm vụ gớp ý kiến, chuẩn bị dự án để thủ trưởng xem xét quyết định.
- Kiểu này chỉ áp dụng cho trường hợp quy mô sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ, khối lượng các công việc chức năng không phức tạp có đủ các chuyên gia với trình độ tham mưu cao. Ví dụ: Một công ty xây dựng gồm một giám đốc, dưới đó là các đội xây lắp phụ trách các nhoóm công nhân nhất định. Bên cạnh giám đốc có một nhóm chuyên gia tham mưu cho thủ trưởng. Bên cạnh mỗi đội trưởng cũng có thể có một nhóm chuyên gia tham mưu giúp việc.


## 5. Cơ cấu khung

Trong ngành xây dựng, nhiệm vụ của doanh nghiệp xây dựng phụ thuộc nhiều vào khả năng nhận được công trình qua đấu thầu. Do đó doanh nghiệp có thể có những thời gian có và không có việc làm xen kẽ nhau. Trong tình hình này một số doanh nghiệp chi lập ra một cơ cấu khung bao gồm một số bộ phận và một số cán bộ nòng cớt, bộ phận này tồn tại thường xuyên và lâu dài; những bộ phận còn lại sc̃ tuyển theo tình hình khối Iượng công việc xây dựng nhiều hay ít và mang tính chất tạm thời.

Kiểu cơ cấu khung rất phù hợp với tình hình biến động về khới lượng công việc xây dựng và cho khả năng tiết kiệm chi phí quản lý.

## 6. Cơ cấu phi hình thức

Cơ cấu này bao gồm các cuộc tiếp xúc cá nhân giữa cán bộ quản lý với cấp dưới cũng như giữa những người bị quản lý với nhau nằm ngoài phạm vi cơ cấu chính thức. Trong thực tế cơ cấu này cũng đã có tác dụng giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc để phát triển sản xuất - kinh doanh.

## III. MỘT SỐ MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHfệP XÂY DỤNG CỤ THỂ HIÊN CÓ

Ở nước ta hiện nay có các loại hình cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất - kinh doanh xây dựng phần lớn theo kiểu cơ cấu trực tuyến kết hợp với chức năng, cụ thể được áp dụng nhur sau:

## 1. Công ty xây dựng

Đây là loại doanh nghiệp được áp dụng phổ biến hiện nay và được coi là doanh nghiệp cơ sở. Công ty xây dựng thường được chuyên môn hóa theo loại hình xây dựng (Ví dụ xây dựng nhà ở, xây dựng công nghiệp). Công ty xây dựng là cấp dưới của tổng công ty xây dựng hoặc trực thuộc Bộ (hay Sở Xây dựng) dưới công ty xây dựng là các đội xây dựng (nếu cóng ty có hai cấp) hoạac là các xí nghiệp và dưới xí nghiệp là các đội
(nếu công ty có ba cấp). Bộ phận trực tuyến ở đây là mối quan hệ giữa giám đớc và cácđội xây dựng. Bộ phận chức năng ở đây là các phòng ban như: phòng kế hoạch,phòng kỹ thuật và sản xuất, phòng tổ chức lao động, phòng cung ứng, phòng tài vư,phòng quản lý thiết bị máy móc xây dựng, phòng hành chính,ban bảo vệ, bộ phận y tế, phòng marketing.

Để giúp việc giám đốc có thể có một vài phó giám đốc phụ trách các phòng có liên quan. Ví dụ: Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và sản xuất; Phó giám đốc phụ trách kinh doanh; Phó giám đốc phụ trách quản trị và đời sớng.

Các phòng ban chức năng chỉ có nhiệm vụ tham mưu cho thủ trưởng về các kế hoạch và quyết định. Mọi mệnh lệnh đều do giám đốc đưa ra.

Các phòng ban chức năng chỉ có thể hướng dẫn các đội sản xuất về mặt nghiệp vụ nhưng không được ra lệnh cho các đội.

Giám đốc có thể trực tiếp phụ trách một số phòng quan trọng như phòng kế hoạch, phòng tài vụ, phòng tổ chức cán bộ.

## 2. Tổng công ty xây dựng

Tổng công ty xây dựng là một doanh nghiệp xây dựng thực hiện nhiều loại công trình xây dựng. Tổng công ty thường có một số cấp dưới như: công ty xây dựng và dưới nữa là đội xây dựng, hoặc dưới công ty là cấp xí nghiệp rồi sau đó mới đến đọi. Việc phân thành bao nhiêu cấp là tùy theo năng lực giải quyết thông tin và công việc cunng như do ý định muớn giảm cấp trung gian để quản lý có hiệu quả. Cấp trên của tổng công ty là cấp Bộ.

Trong một tổng công ty xây dựng thường có các phòng kế hoạch, phòng tổ chức cán bộ, phòng kỹ thuật, phòng phụ trách sản xuất và thi công xây dựng, phòng cơ điện, phòng kế toán - tài vụ, phòng vật tư, phòng lao động - tiền lương, phòng dầu tư xây dựng, văn phòng.

Cấp dưới trực tiếp của tổng công ty bao gồm:

+ Các công ty xây lắp;
+ Các xí nghiệp liên hiệp xây dựng;
+ Các xí nghiệp cơ khí xây dựng;
+ Các xí nghiệp vật liệu xấy dựng;
+ Các xí nghiệp cung ứng vận tải;
+ Các xí nghiệp thiết kế ;
+ Các trường dạy nghề.
Tuy nhiên trong tình hình hiện nay hình thức tống công ty đang được xem xét lại và cần phải cải tiến nâng cấp.


## 3. Liên hiệp các xí nghiệp

Loại doanh nghiệp này thường gồm một số xí nghiệp cùng thực hiện một loại công việc hay cùng thực hiện một loại công trình. Các xí nghiệp được liên hiệp vẫn giữ một vai trò độc lập tương đối, có tư cách pháp nhân và có tài khoản riêng. Ví dụ: Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng công trình thủy nông; Liên hiệp các xí nghiệp lắp máy. Dưới cấp liên hiệp là các xí nghiệp và sau đó là các đội xây dựng.

## 4. Xí nghiệp liên hợp

Là một loại doanh nghiệp xây dựng bao gồm một số xí nghiệp bộ phận có tính chất sản xuất khác nhau nhằm lần lượt gia công và chế biến nguyên liệu xuất phát để chế tạo nên một sản phẩm cuối cùng nào đó. Ví dụ: Xí nghiệp liên hợp xây dựng nhà ở lắp ghép bằng tấm lớn bê tông cốt thép.

Những mô hình kể trên phần lớn áp dụng cho khu vực xây dựng quốc doanh, hiện nay các loại này còn đang phải cải tiến cho phừ hợp với tình hình mới.

## 5. Tập đoàn xây dựng

Đó là một loại hình tổ chức xây dựng gồm nhiều công ty nhằm tạo sức mạnh cạnh tranh, nhất là với các tập đoàn xây dựng nước ngoài, cũng như để thực hiện các dự án xây dựng lớn và tạo điều kiện phát triển bản thân các tổ chức xây dựng.

Với các khu vực kinh tế khác hiện nay còn có các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã xây dựng và đang thí điểm công ty cổ phần.

## IV. TỔ CHÚC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XÂY DƯNG

## 1. Nội dung và các giai đoạn của quá trình sản xuất xây dựng một công trình

a) Giai doạn chuẩn bị xây dựng của bên nhận thầu xây dựng

Ngay sau khi nhận được thông tin về đấu thầu hay mời thầu đối với một công trình, tổ chức xây dựng tham gia dự thầu đã phải tiến hành lập phương án tổ chức thi công công trình để tham gia đấu thầu.

Sau khi thắng thầu tổ chức xây dựng mới thực sự bước vào giai đoạn chuẩn bị xây dựng, trong giai đoạn này nhà thầu làm các việc sau:

- Tiến hành ký kết hợp đồng xây dựng chính thức với bên giao thầu.
- Tiến hành hoàn chỉnh thiết kế tổ chức thi công đã dùng để tranh thầu nhằm chính thức hóa và nghiên cứu khả năng hạ giá thành hơn nữa.
- Tiến hành ký kết hợp đồng với các tổ chức nhận thầu phụ (nếu cần).
- Chuẩn bị ký hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và máy móc xây dựng (có thể đi thuê máy xây dựng) có liên quan đến nhiệm vụ của nhà thẩu xây dựng.
- Tiến hành thủ tục mở công trường bao gồm các việc đăng ký với cơ quan công an về công trường, xuất trình giấy phép xây dựng và giấy phép đăng ký hành nghề xây dựng.
- Tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công.
b) Giai đoạn xây dựng: Đây là giai đoạn cơ bản, trực tiếp xây dựng lên công trình tính từ khi khởi công đến khi hoàn tất công việc xây lắp cuối cùng.

Đây là giai đoạn phức tạp, quyết định đến chất lượng kĩ thuật, mĩ thuật công trình, đến giá thành, đến hiệu quả, lợi nhuận của đơn vị xây lắp.

Chất lượng công trình phụ thuộc vào các điều kiện sau:

- Trình độ kĩ thuật và năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ quản lý kĩ thuật.
- Trình độ tay nghề và ý thức trách nhiệm của công nhân .
- Chất lượng vật tư.
- Sự phù hợp, đồng bộ của máy móc thiết bị và dụng cụ thi công .
- Điều kiện thi công công trình (mặt bằng, thiết kế ...).

Giai đoạn này tổ chức xây dựng phải cản cứ vào thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế tổ chức thi công để phối hợp con người với thiết bị máy móc và đối tượng lao động theo trình tự nhất định về thời gian, (tức tiến độ thi công) và sơ đồ di chuyển theo mặt bằng thi công nhằm bảo đảm thực hiện dự án thiết kế một cách tốt nhất.

Tổ chức xây dựng nhận thầu chính phải tổ chức phối hợp hoạt dộng với các thầu phụ trên công trường. Những công việc chính của các tổ chức xây dựng ở giai doạn này là tổ chức thực hiện xây lắp bảo đảm chất lượng xây dựng, cùng tổ chức giám sát của bên giao thầu tiến hành nghiệm thu từng phần, nhất là đối với các công trình ngầm.
c) Giai đoạn vận hành thử, nghiệm thu và bàn giao

Sau khi đã hoàn tất công tác thi công xây lắp công trình, đơn vị xây lắp phải làm đủ thủ tục để nghiệm thu và bàn giao công trình để đưa công trình vào khai thác và sử dụng. Đơn vị xây lắp tiếp tục bảo hành công trình theo quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng.

Khi bàn giao công trình tổ chức xây dựng phải giao hồ sơ hoàn thành công trình và những vấn đề có liên quan. Hồ sơ xây dựng của công trình phải được tổ chức lưu trữ. Tổ chức xây dựng phải làm thủ tục kết thúc công trình, hoàn trả lại đất đai thuê tạm và thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định của Nhà nước.

## 2. Các phương pháp xây dựng

a) Các phương pháp công nghệ (còn gọi là các biện pháp về ky thuật)

Mổi loại công tác xây dựng, mỗi công trình xây dựng, tùy tính chất, đặc điểm, điều kiện của tổ chức xây dựng có thể áp dụng những biện pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tính tối ưu, tính hiệu quả kinh tế, năng suất lao động và an toàn.

Nội dung cụ thể được nghiên cứu ở môn học kỹ thuật thi công.

## b) Các phương pháp tổ chức

* Tổ chức trình tự di chuyển theo mặt bằng và không gian thi công, cần chú ý:
- Quan hệ trình tự trên - dưới: có trình tự dưới trước trên sau hoặc có trình tự dưới sau trên trước.
- Quan hệ trong - ngoài: có trình tự trong trước ngoài sau (trang trí hoàn thiện) hoặc ngoài trước trong sau (xây dựng mạng lưới điện nước).

Về vấn đề phân đoạn thi công: khi tổ chức thi công xen kẽ giữa tổ, đội sản xuất trên một công trình đơn vị, để phù hợp với nāng lực sản xuất của các tổ, đội công nhân; đồng thời để tận dụng được hết số lượng, khả năng và năng suất của máy móc thiết bị thi công ta phân chia mặt bằng hoặc chiều cao công trình ra những phạm vi nhỏ như sau:

Theo mặt bằng thi công: dựa vào vị trí khe lún, khe co dãn hoạac tại vị trí kết cấu thay đổi làm một đoạn thi công.

Theo chiều cao công trình: dựa vào độ cao mổi tầng. Ngoài ra ta còn có thể phân chia chiều cao sao cho phù hợp với chiều cao mỗi đợt thi công gọi là tầm thi công. Việc chia đoạn và tầm thi công phải căn cứ vào các nguyên tắc:

- Khối lượng công tác trong các đoạn về cơ bản phải giống nhau, không được chênh lệch nhau quá $30 \%$.
- Kích thước nhỏ nhất mà một tổ thi công phải bằng diện tích công tác nhỏ nhất mà một tố, một dội công nhân làm việc.
- Số lượng đoạn thi công phải bằng hoặc nhiều hơn số quá trình cống tác đơn giản dể đảm bảo thi công được liên tục.
- Khi xây dựng một nhớm nhà có thể áp dụng công nghệ xây dựng cho từng nhà riêng rẽ hay toàn bộ nhóm nhà.
* Tố chức thi công theo trình tự thời gian:

Theo trình tự thời gian các quá trình bộ phận của sản xuất xây dựng có thể có quan hệ nối tiếp lẫn nhau, song song với nhau hay nối tiếp kết hợp song song. Trình tự nối tiếp phải đạ̉c biệt chú ý khi xây dựng kết cấu chịu lực, mà ở đó việc xây dựng kết cấu này chỉ có thể bắt đầu khi kết cấu ở phía đưới đã xây dựng xong hoạ̃c vì một lý do an toàn nào đó.

Trình tự song song có thể thực hiện cho các phần việc có thể làm trước ở ngoài hiện trường thi công. Ví dụ việc chế tạo các kết cấu lắp ghép nhỏ cho công trình.

Hình thức kết hựp được sử dụng phổ biến, nhất là khi áp dụng phương pháp thi công dây chuyền theo phân doạn thi công.

* Tổ chức xây dựng theo phương pháp dây chuyền:

Phương pháp tổ chức thi công dây chuyền kết hợp một cách hợp lý giữa trình tự thời gian và trình tự không gian, thông qua việc phân đoạn thi công và năng lực thi công của các đội thợ và xe máy thi công. Nội dung gồm:

- Phân chia quá trình xây dựng thành các quá trình bộ phận, phân chia công trình xây dựng thành các phân đoạn, xác định nhị̣ của dây chuyền (tức thời gian thực hiện một loại công tác nào đó ở một phân đoạn), tiến hành ráp nối các tiến độ thi công của các quá trình bộ phận lại với nhau để sao cho một đội thợ hay một đội máy xây dựng nào đó đã bước vào dây chuyền thi công là phải hoạt động liên tục từ đầu đến cuô̂i.
- Các đội thợ hay đội máy xây dựng sau khi thực hiện xong công việc của mình ở một phân đoạn nào đó thì lần lượt chuyển sang phân đoạn sau để nhường cho đội tiếp theo vào phân đoạn của mình để thực hiện nhiệm vụ̣.


## V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ KĨ THUẬT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LỰ̛̛NG CÔNG TRÌNH

## 1. Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp

a) Khái niệm và nhiệm vư của quản lý kĩ thuật

Kỹ thuật là toàn bộ các biện pháp, các hoạt động và phương tiện lao động cũng như sự vật chất hớa hiểu biết của con người ở một giai đoạn phát triển xã hội nhất định để khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ nhu cầu con người. Kỹ thuật được vật chất hóa ở các yếu tố sản xuất chính là quá trình kết hợp các yếu tố sản xuất, quá trình sản xuất phải tuân theo các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật, các phương pháp công nghệ và thi hành các quy chế kỹ thuật nhất dịnh.

Quản lý kỹ thuật là quản lý toàn bộ quá trình ky thuật sản xuất ra sản phẩm nhằm bảo đảm yêu cầu về chất lượng, số lượng và hiệu quả kinh tế lớn nhất trên cơ sở những tiến bộ kỹ thuật và những kinh nghiệm thực tiễn của quần chúng đã được tổng kết và nâng cao.

Kỹ thuật là cơ sở của sản xuất, quản lý kỹ thuật là cơ sở để quản lý sản xuất và quản lý lao động, vật tư, kế hoạch, tài chính.

## b) Nội dung của công tác quản lý kỹ thuật

Bao gồm: Công tác chuẩn bị kỹ thuật sản xuất; Công tác tiêu chuẩn hoóa; Công tác đo lường và quản lý đo lường; Công tác kiểm tra chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm; Công tác quản lý máy móc, thiết bị sản xuất máy móc.

## 2. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

a) Các khái niệm

* Khái niệm về chất lương công trình: Chất lượng công trình xây dựng là những yêu cầu tổng hợp đối với đặc tính về an toàn, bền vững, ky thuật và mỹ thuật của công trình
phù hợp với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với hợp đồng kinh tế và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
* Quản lý chất luợng công trình xây dựng: Là tập hợp những hoạt động của cơ quan có chức năng quản lý thông qua các biện pháp như lập kế hoạch chất lượng, kiểm tra chất lượng, bảo đảm chất lượng và cải tiến chất lượng công trình.
* Bảo đảm chất lượng công trình xây dựng: Là toàn bộ các hoạt động được tiến hành trong tất cả các giai đoạn (chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác và sử dụng) một cách có kế hoạch và hệ thống.
* Lạp kế hoạch chất lượng công trình xây dựng: Là việc thiết lập mục tiêu chất lượng của công trình, các biện pháp tở chức và tiến độ tổ chức thực hiện quản lý chất lượng công trình.
* Kiểm định chất lương xây lắp: Là hoạt động của đơn vị có tư cách pháp nhân, sử dụng phương tiện kỹ thuật để kiểm tra, thử nghiệm, định lượng một hay nhiều tính chất của sản phẩm hay công trình xây dựng, so sánh với quy định của thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng.
* Giám định chất lượng công trình: Là hoạt động của cơ quan có chức nãng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, trên cơ sở quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, văn bản quy phạm pháp luật và kết quả kiểm định chất lượng để đánh giá, kết luận của sản phẩm hoạac công trình xây dựng.
b) Trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình của chủ đâu tu và các nhà thâu
* Trách nhiệm của chủ đầu tur. Chủ đầu tư chịu trách nhiẹ̀m quản lý chất lượng công trình xây dựng ngay từ giai đọan chuẩn bị đầu tự, thực hiện đầu tư cho đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư được quy định như sau:
- Thực hiện đầ đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về lập, thẩm định và trình duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, thiết kể kỹ thuật và tổng dự toán, tổ chức đấu thầu hoặc lựa chọn nhà thầu.
- Tuyển chọn tổ chức tư vấn, cung ứng vật tư thiết bị, xây lắp có tư cách pháp nhân và cố đủ nǎng lực phù hợp để đảm nhận các công việc chuẩn bị đầu tư, thiét kế kỹ thuật và tổng dự toán, cung ứng vật tư thiết bị, xây lắp và giám sát chất lượng công trình.
- Kiểm tra chất lượng các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp đặt đúng theo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt.
- Được quyền yêu cầu các tổ chức tư vấn, cung ứng, tổ chức nhận thầu xây lắp giảj trình về chất lượng vật liệu, thiết bị và công việc do các tổ chức này thực hiện. Đối với những công việc không đạt chất lượng theo quy định của thiết kế đạt tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng thì chủ đầu tư có quyền yêu cầu thực hiện sửa chữa, thay thế đối với những công việc này hoặc từ chối nghiệm thu.


## * Trách nhiệm của tổ chức tu vấn đầu tư và xây dựng

Tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng chủ đầu tư và xây dựng, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi, hồ sơ khảo sát, thiết kỹ thuật và tổng dự toán, những nội dung tư vấn khác; Chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng.

## * Trách nhiệm của nhà thầu xây dưng

Chỉ được phép nhận thầu thi công những công trình thực hiện đúng thủ tục đầu tư và xây dựng, phù hợp với năng lực của mình; Thi công đúng thiết kế được duyệt; áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của chủ đầu tư, tổ chức thiết kế và cơ quan giám định nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công xây lắp công trình, kể cả những phần việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây lắp.

Vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho chủ đầu tư để kiểm soát trước khi sử dụng theo quy định.

Tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.

* Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nuớc về chất luợng xây dựng:
- Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi cả nước, có trách nhiệm ban hành các quy định, tài liệu hướng dẫn về bảo đảm chất lượng công trình xây dựng; Hướng dẫn việc kiểm tra áp dụng các quy trình quản lý chất lượng xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và chứng nhận chất lượng công trình xây dựng theo tiêu chuẩn của Nhà nước; Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất chất lượng các công trình xây dựng trong cả nước, đặc biệt về chất lượng các dự án nhớm $A$, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng của dự án. Định kỳ 6 tháng, Bộ Xây dựng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình chất lượng các công trình xây dựng để có biện_p pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho sản xuất và người sử dụng và hiệu quả đầu tư.
- Sở Xây dựng là cơ quan của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố và chịu trách nhiệm về chất lượng các công trình xây dựng thuộc các dự án nhóm $\mathrm{B}, \mathrm{C}$ trên địa bàn.


## 3. Công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Công tác nghiệm thu công trình phải được tiến hành từng đọ̣t ngay sau khi làm xong những khối lượng công trình khuất, những kết cấu chịu lực, những bộ phận hay hạng mục công trình và toàn bộ công trình.

Việc nghiệm thu từng phần và toàn bộ công trình xây dựng do chủ đầu tư tổ chức thực hiện với sự tham gia của các tở chức tư vấn, thiết kế, xây lắp, cung ứng thiết bị (nếu có) và cơ quan giám định chất lượng theo phân cấp.

Đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình quan trọng có các yêu cầu phòng, chống cháy nổ hoặc khi khai thác, sử dụng có tác động xấu đến môi truờng thì khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng phải có vản bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về các yêu cầu nêu trên.

Đối với một số dự án quan trọng hoạ̉c có yêu cầu kỹ thuật và công nghệ phức tạp thì Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc Bộ trưởng các Bộ có dự án để kiểm tra xem xét công tác nghiệm thu của chủ đầu tư. Hội đồng nghiệm thu cơ sở do chủ đầu tư thành lập có trách nhiệm giúp hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu theo quy định. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể công tác quản lý và nghiệm thu chất lượng công trình.

## C. KẾ HOACH SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỤNG

Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của công tác kế hoạch ở cấp doanh nghiệp hết sức quan trọng vì nó quyết định sự phát triển của doanh nghiệp.

## 1. KHÁI NIỆM - VỊ TRÍ CỦA CÔNG TÁC KẾ HOACH

## 1. Khái niẹ̀m

- Kế hoạch hóa hoạt động sản xuất - kinh doanh trong doanh nghiệp là quá trình xây dựng tổng hợp hệ thống các quy luật kinh tế khách quan của nền kinh tế hàng hóa, thiết lập các mối quan hệ thích ứng giữa yếu tố của quá trình sản xuất với các nhu cầu đòi hỏi cụ thể, nhằm hoàn thành được mục tiêuu đề ra trong từng thời kỳ.
- Kế hoạch hóa là quá trình dự kiến các chỉ tiêu có liên quan đến sản xuất - kinh doanh và biện pháp thực hiện các chỉ tiêu đó. Các chỉ tiêu của kế họach là những con số được xây dựng để phản ánh mặt lượng hoặc mặt chất của một số yếu tố của quá trình sản xuất - kinh doanh được dự kiến trong năm kế hoạch.


## 2. Vị trí của công tác kế hoạch

- Kế hoạch là khâu trung tâm của phương thức quản lý sản xuất - kinh doanh;
- Là công cụ chủ yếu để thực hiện mục tiêu sản xuất - kinh doanh.


## II. CÁC NGUYÊN TÁC LẬP KẾ HOACH

Khi lập kế hoạch ở các doanh nghiệp cần vận dụng các nguyên tắc sau:

1) Kế hoạch phải xuất phát từ nhu cầu thị trường

Mục đích cuối cùng của doanh nghiệp xây dựng là cung cấp sản phẩm xây dựng cho thị trường với chất lượng tốt, giá thành hạ và thu lợi nhuận. Vì vậy né́u kế hoạch không xuất phát từ nhu cầu thị trường thì kế hoạch không có tính hiện thực và doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ.
2) Lạp kế hoạch phải dựa trên định hướng lớn của Nhà nước và phù hợp với quy định của pháp luật. Định hướng của Nhà nước đảm bảo lọ̣i ích cho toàn quốc gia và cộng đồng, nó đã được dựa trên những dự báo khoa học. Nếu doanh nghiệp biết khai thác nó sẽ có thể làm lợi cho bản thân mình.
3) Kế hoạch phải dựa trên khả nảng thực lực của doanh nghiệp. Nếu không thì tính hiẹ̀n thực của kế hoạch sẽ thấp.
4) Kế hoạch phải có mục tiêu rō rệt, bảo đảm tính tập trung dứt điểm, thỏa mãn các yêu cầu của dơn đặt hàng của các chủ đầu tư.
5) Kế hợach phải bảo đảm tính khoa học, tính đồng bộ và tính chính xác cao nhất có thể được.
6) Kế hoạch phải linh hoạt, có khả năng thích ứng tốt với tình hình thay đổi của thị trường.
7) Kế hoạch phải cố gắng đảm bảo tính liên tục và có kế hoạch gối đầu, điều này phụ thuộc nhiềụ vào khả năng tranh thẩu, vào khối lượng xây dựng cưa thị trường và vào thời tiết.
8) Phải phối hợp tốt giữa kế hoạch theo công trình (theo hợp đồng) và kế hoạch theo niên lịch. Điều này rất quan trọng vì kế hợch theo niên lịch có liên quan đến khoản chi phí bất biến, một nhân tố quan trọng bảo đảm cho doanh nghiệp có lãi hay bị lỗ.
9) Kế hoạch phái đảm bảo tính tin cậy, tính tối ưu và hiệu quả kinh tĉ́ - xã hội, đặc biệt phải đảm bảo độ an toàn về tài chính thể hiện ở mặt đảm bảo nguồn vốn, đảm bảo khả năng trả nợ, khả năng thanh toán và tối thiểu phải đảm bảo doanh thu hùn vốn.

## III. ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH KẾ HOẠCH CỦA NỀN KINH TẾ THI TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NUỚC

- Kế hoạch phải xuất phát từ nhu cầu thị trường theo định hướng của Nhà nước;
- Vai trò chủ động của các doanh nghiệp nhà nước được đề cao;
- Kế hoạch của Nhà nước chủ yếu mang tính chất định hướng;
- Mối quan hệ dọc bị thu hẹp, mối quan hệ ngang dược mở rộng;
- Nhà nước chủ yếu quản lý bằng luật và biện pháp gián tiếp (các chính sách đòn bẩy kinh tê), các biện pháp về lợi ích vật chất được sử dụng triệt để;
- Quan hệ tiền hàng được mở rộng.


## IV. PHÂN LOẠI KẾ HOACH SẢN XUẤT - KINH DOANH XÂY DỤNG

## 1. Phân loại theo thời gian thực hiện kế hoạch gồm :

- Kế hoạch dài hạn;
- Kế hoạch trung hạn;
- Kế hoạch ngắn hạn (kế hooạch hàng năm);
- Kế hoạch tác nghiệp (hàng ngày, hàngg thrảng).

Kế hoạch dài hạn thường là kế hoạch có tính chiến lược. Trong ngành xây dựng kế hoạch là dự kiến, còn đới với một công trình cụ thể thì kế hoạch là biện pháp (phương án) tổ chức thi công.
2. Phân loại theo nội dung công việc sản xuất - kinh doanh gồm :

- Chương trình sản xuất sản phẩm xây dựng (kế hoạch thi công xây lắp) ;
- Kế hoạch cung ứng vật tư ;
- Kế hoạch lao động ;
- Kế hoạch tài vụ ;
- Kế hoạch tìm kiếm hợp đồng . . .


## 3. Phân theo đối tượng kế hoạch gồm :

- Kế hoạch theo niên lịch ;
- Kế hoạch theo công trình .


## V. NỘI DUNG CỦA KẾ HOACH SẢN XUẤT - KINH DOANH XÂY DỤNG

## 1. Kế hoạch tìm kiếm hợp đồng, tranh thầu và marketing

Đây là bộ phận kế hoạch rất quan trọng vì tất cả sự phát triển của doanh nghiệp xây dựng đều phụ thuộc vào khả năng thắng thầu và tìm được hợp đồng xây dựng. Trong đó kế hoạch nghiên cứu nhu cầu thị trường xây dựng cần được chú y yạ̣c biệt.

## 2. Kế hoạch thực hiện xây dựng theo từng hợp đồng

Trong kế hoạch này phải xác định được tiến độ thi công, khối lượng công việc phải thực hiện cho từng giai doạn, và chỉ tiêu hiệu quả tài chính cho toòn bộ công trình.

## 3. Nội dung kế hoạch năm

a) Chuơng trình sản xuất sản phẩm (tức kế hoạch thi công xây lắp)

Trong chương trình cần ghi rõ :

- Công việc phải thực hiện cho từng tháng;
- Thời hạn bàn giao;
- Các công trình chuyển tiếp và gôi đầu ...

Đây là những chi tiết kế hoạch quan trọng nhất vì nó là xuất phát điểm để tính toán các kế hoạch tiếp theo.
b) Kế hoạch cung ûng vật tư. Phải chỉ rō:

- Chủng loại vật tur;
- Nguồn vật tư;
- Nhu cầu về số lượng và yêu cầu chất lượng;
- Tiến độ cung cấp;
- Phương tiện vận tải;
- Kho bãi dự trữ;
- Chi phí cho một đơn vị vật tư tính đến chân công trình;
- Loại vật tư tự sản xuất và đi mua.
c) Kế hoạch nhu cầu sử dưng xe máy thi công ghi rõ:
- Chủng loại xe máy, số lượng xe máy;
- Số ca sử dụng, tiến độ sử dụng;
- Số lượng xe máy đi thuê, số lượng xe máy tự có;
- Chi phí di chuyển;
- Chi phí cho công trình tạm phục vụ máy;
- Tổng chi phí sử dụng máy.
d) Kếhoạch lao động và tiền luơng:
- Số lượng nhân lực;
- Trình độ nghề;
- Phân công sử dụng, tiến độ sử dụng;
- Tổng nhu cầu về tiền lương và phụ cấp lương;
- Năng suất lao động ;
- Nguồn bổ sung lao động ;
- Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao tay nghề cho công nhân .
e) Kếhoạch tài chính:
- Kế hoạch về vốn ;
- Kế hoạch chi phí sản xuất ;
- Kế hoạch giá thành, lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận ;
- Kế hoạch trích nộp ngân sách nhà nước.
g) Kếhoạch đôu tu:
- Đầu tư mua sắm thiết bị xây dựng ;
- Đầu tư xây dựng các xưởng sản xuất phụ ;
- Các dự án đầu tư khác có liên quan đến việc phát triển doanh nghiệp .
h) Kếhoạch nghiên cî́u, áp dụng ky thuật mới:
- Loại kỹ thuật mới cần phát triển ;
- Chi phí cho phát triển;
- Khới lượng và hiệu quả do áp dụng kỹ thuật mới .
i) Kếhoach xàa hội:
- Chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp ;
- Đóng góp cho các nghĩa vụ xã hội...


## VI. TỔ CHỨC LẬP KẾ HOACH HÀNG NĀM

## 1. Cơ sở lập kế hoạch hàng năm

Cơ sở để lập kế hoạch hàng nảm là phải dựa vào các hợp đồng xây dựng đã được các chủ đầu tư giao thầu và dự kiến. Như vậy kế hoạch của doanh nghiệp xây dựng rất phụ thuộc vào yêu cầu của các chủ đầu tư nhất là về thời gian xây dựng.

## 2.Trình tự lập kế hoạch

- Ban giám đốc công ty dựa trên các số liệu của hợp đồng đã thắng thầu để giao nhiệm vụ cho các bộ phận thực hiện ở cấp dưới ;
- Các bộ phận thực hiện ở cấp dưới tiến hành lập kế hoạch chi tiết và trình lên ban giám đốc duyệt ;
- Sau khi duyệt cấp trên sẽ báo lại chính thức kết quả về các kế hoạch được duyệt ;
- Phòng kể hoạch là phòng chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức lập và trình duyệt kế hoạch ;
- Các phòng ban khác có nhiệm vụ cụ thể hóa kế hoạch cho dơn vị mình .

Với các kế hoạch lớn cần phải tổ chức trình bày và bảo vệ kế hoạch trước ban giám đốc và tập thể cán bợ cồng nhân viên chức của doanh nghiệp.

## D. VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

## I. KHÁI NIệM VÀ NỘI DUNG CỦA VỐN SẢN XUẤT - KINH DOANH

Theo nghĩa rộng, vốn của doanh nghiệp bao gồm: nguồn nguyên vật liệu, tài sản cố định sản xuất, nhân lực, thông tin và uy tín.

Tất cả được sử dụng cho mục đích sản xuất - kinh doanh để sinh lợi.
Theo tính chất hoạt động và nghĩa hẹp thì vốn sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng có 2 loại: vốn cố định (tài sản cớ định) và vốn lưu động.

Theo hình thức tồn tại vốn sản xuất - kinh doanh có các dạng:

- Vốn dưới dạng hiện vật gồm: tài sản cố định sản xuất và một bộ phận của vốn lưu dộng;
- Vón dưới dạng tiền;
- Vốn dưới dạng khác: ngân phiếu, nhãn hiệu, thông tin;

Trong nội dung chương này ta nghiên cứu vốn sản xuất - kinh doanh theo tính chất hoạt động gồm vốn cố định và vốn lưu động.

## II.VỐN CỐ ĐITNH SẢN XUẤT - KINH DOANH XÂY DỤNG

## 1. Khái niệm, đặc điểm vốn cố định

Vốn cố định là số vốn ứng trước để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ)... vì vậy quy mồ vốn cố định (VCĐ) nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc quy mô của TSCĐ. Mặt khác, quy mô TSCĐ của doanh nghiệp lại phụ thuộc vào đậc thù loại hình sản xuất, tính chất của dây chuyền công nghệ và trình độ trang bị kỹ thuật của doanh nghiệp . Tuy quy mô VCD của các doanh nghiệp là khác nhau, song trong nền kinh tế thị trường, trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển thì doanh nghiệp nào có VCD lớn thường có quy mô và năng lực sản xuất lớn, kỹ thuật hiện đại.

Vốn cớ dịnh chính là biểu hiện bằng tiền của TSCĐ. Vİ vậy, đặc điểm của VCĐ phụ thuộc vào đặc điểm của TSCD. Các đặc điểm đó là:

- Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất - kinh doanh, và chỉ hoàn thành một chu kỳ luân chuyển sau nhiều chu kỳ sản xuất, đến khi TSCĐ hết niên hạn sử dụng.
- Khi tham gia vào sản xuất kinh doanh, giá trị của vốn cố định dược chuyển dịch dần vào chi phí sản xuất qua các chu kỳ sản xuất, giá trị chuyển dịch dần đó tương ứng với mức độ hao mòn thực tế của TSCĐ.

Với đặc điểm trên cho thấy việc quản lý VCĐ phải đi đôi với quản lý TSCĐ.

## 2. Nguồn vốn cố định

Trong nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động trong cơ chế thị trường như hiện nay ở nước ta thì nguồn vốn cố định ở các doanh nghiệp cũng rất đa dạng. Song có thể kể tới các nguồn vốn chủ yếu sau:

- Nguồn cấp phát ban đầu, hoặc cấp phát bổ sung từ ngân sách nhà nước (đối với doanh nghiệp nhà nước) để xây dựng, mua sắm TSCD .
- Nguồn vốn do được biếu, được tặng (với doanh nghiệp nhà nước thì nguồn vốn này cūng coi như ngân sách nhà nước cấp).
- Nguồn vốn vay dài hạn của các tổ chức tín dụng, vay của các cá nhân, các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước (với doanh nghiệp nhà nước còn có thể vay thông qua việc phát hành trái phieúu).
- Nguồn vốn góp của các cổ đông (với công ty cổ phẩn) và phát hành cổ phiếu để đầu tư mua sắm TSCĐ.
- Nguồn vốn do các bên góp vốn liên doanh.
- Doanh nghiệp tự bổ sung bằng nguồn vốn đầu tự phát triển trích từ lợi nhuận của doanh nghiệp.


## 3. Phân loại và kết cấu của TSCD

a) Phân loại tài sản cố dịnh

Căn cứ vào chức năng, tác dụng của $\mathrm{TSCĐ}$ trong quá trình sản xuất và để lập kế hoạch tái sản xuất tài sản cố định cũng như kế hoạch khấu hao hợp lý.

* TSCD trự tiếp tham gia vào sản xuát thi công xây láp là những. TSCĐ tham gia trực tiếp hoạ̣c gián tiếp phục vụ cho quá trình thi công của đơn vị xấy lắp.
- Nhà cửa gồm:
+ Nhà xưởng sản xuất phụ (trạm phát điện, xưởng mộc, xưởng sắt...);
+ Nhà dùng cho nghiệp vụ vận tải (ga ra để xc, xưởng sửa chữa xe máy);
+ Nhà cửa dùng cho các bộ phận gián tiếp.
- Các công trình gồm:
+ Công trình dùng để vận chuyển đường bộ, đường sắt, cầu...;
+ Các công trình thủy lợi (đập nước, mương ngòi, bể chứa...);
- Các máy móc thiết bị cơ giới: gồm các máy móc thiết bị phục vụ trực tiếp cho quá trình thi công.
- Thiết bị và phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy (đầu máy, toa xe, ca nô, xà lan...);
- Thiết bị động lực: Máy nổ, máy phát điện;
- Máy móc, thiết bị thí nghiệm.
*TSCD gián tiếp tham gia vào sản xuất thi công xây lắp là những TSCĐ không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất thi công xây lắp mà chỉ có tác dụng phục vụ trong lĩnh vực giao tiếp. Bao gồm :
- Nhà tiếp khách;
- Thiết bị dùng cho giao thông công cộng;
- TSCĐ dùng cho văn hóa ;
- TSCĐ dùng cho y tế ;
- Dùng cho kinh doanh sản xuất phụ (trồng trọt chãn nuôi).
b) Kết cấu $T S C D$ : là tỷ trọng tû̀ng loại TSCD so với toàn bộ $\mathrm{TSC} Ð$ của doanh nghiệp.

Kết cấu TSCĐ và sự phát triển kết cấu đó phản ánh trình độ phát triển kỹ thuật, phát triển công nghiệp, nó phản ánh đạ̣c điểm sản xuất của từng ngành, từng công trường, thông qua đó nghiên cứu chính sách vốn đầu tự.

Kết cấu TSCĐ phụ thuộc các yếu tố sau :

- Đặc điểm sản xuất của từng ngành, từng xí nghiệp (xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, thi công cơ giới);
- Trang bị kỹ thuật cho quá trình tập trung hóa, chuyên môn hơa và các hình thức tổ chức sản xuất khác;
- Phạm vi lãnh thổ hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng;
- Xu hướng thay đổi kết cấu TSCĐ;
- Tăng tỷ trọng các thiết bị cơ giới do trình độ cơ giới hóa ngày càng cao ;
- Giảm tỷ trọng các thiết bị động lực do trình độ tự động hóa phát triển.


## 4. Hao mòn

a) Hao mòn TSCD: Là sự giảm dần giá trị của TSCD. Có 2 hình thức hao mòn đó là hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.

## * Hao mòn hữu hình

Là sự hao mòn về vật chất dẫn đến sự giảm sút dần về chất lượng và tính năng kỹ thuật ban đầu của TSCĐ. Do bị hao mòn hữu hình mà cuối cùng TSCĐ không sử dụng dược nữa.

Xét về mặt kinh tế thì hao mòn hữu hình là sự giảm giá trị của TSC . Giá trị đó được chuyển dần vào sản phẩm do $\mathrm{TSCĐ}$ đó sản xuất ra một cách có kế hoạch.

Tốc độ của hao mòn hữu hình phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân và được chia làm 3 loai:

- Những yếu tớ thuộc về chế tạo, xây lắp (chất lượng nguyên vật liệu, công tác xây lắp...).
- Những yếu tố thuộc quá trình sử dụng :
+ Điều kiện hoạt động của $\operatorname{TSCĐ~(cố~định~hay~di~động)~trong~nhà~hay~ngoài~trời~;~}$
+ Mức độ sử dụng ;
+ Chất lượng nhiên liệu sử dụng cho máy ;
+ Trình độ tay nghề của công nhân lái, điều khiển ;
+ Chế độ bảo quản, giữ gìn .
- Những yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên: (môi trường sử dụng, nhiệt độ, độ ẩm không khí, tác động của các chất hóa học).
* Hao mòn vô hình: là hình thức giảm giá trị của tài sản có định, do 2 nguyên nhân :
- TSCD bị giảm giá trị do năng suất lao động xã hội ngày càng täng, mà TSCĐ có tính năng kỹ thuật vẫn như cũ nhưng giá rẻ hơn;
- TSCĐ bị giảm giá do tién bộ khoa học kỹ thuật phát triển, công cụ máy móc ngày càng hiện đại hơn, $\mathrm{TSCĐ}$ cũ trở nên lạc hậu.

Trong nền kinh tế XHCN tổn thất do hao mòn vô hình thể hiện dưới 2 hình thức :

+ Tổn thất do tư liệu lao động bị lạc hậu, bị đào thải trước kỳ dự dịnh, trích khấu hao chưa đủ thu hồi vốn bỏ ra ;
+ Tổn thất do tiếp tục sử dụng tư liệu lao động lạc hậu về mặt kỹ thuật, hiệu quả kém, do đó gây hao phí nhiều nguyên, nhiên liệu và lao động sống cho một đơn vị sản phẩm.

Muón giảm bớt những tổn thất này phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa máy móc thiết bị đã lạc hậu.
b) Nhũng biện pháp chủ yếu làm giảm tổn thất hao mòn TSCD

* Nâng cao trình độ sử dụng TSCĐ về thời gian và cường độ trong giới hạn kỹ thuật cho phêp. Bởi hiệu quả kinh tế do sản phẩm sản xuất ra rất lớn so với hao mòn .
* Nâng cao chất lượng và hạ giá thành chế tạo, xây lắp TSCĐ.
* Hiện đại hóa và hợp lý hóa TSCĐ đã bị lạc hậu về kỹ thuật, nhưng cần chú ý tổng chi phí cho việc cải tiến phải nhỏ hơn chi phí mua sắm TSCD mới .
* Tổ chức tốt công tác bảo quản giữ gìn và sửa chữa TSCD. Đây là biện pháp tớt nhất, chủ động và quan trọng để giảm tổn thất hao mòn TSCD.

Có 3 hình thức sửa chữa :

+ Sửa chữa nhỏ (sửa chữa thường xuyên) chỉ thay thế các chi tiết mau hỏng, không phải ngừng sản xuất;
+ Sửa chữa vừa (trung tu) sửa chữa với khối lượng công tác lớn hơn, thay thế các bộ phận và chi tiĉ́t. điều chỉnh lại độ chính xác, khôi phục lại tính năng kỹ thuật ban đầu (kỳ hạn của nó lớn hơn sửa chữa nhỏ);
+ Sửa chữa lớn (đại tu) là tu sửa, khôi phục lại tính năng ky thuật ban đầu của TSCĐ thời gian này TSCĐ phải ngừng sản xuất .
* Nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, công nhân sử dụng TSCĐ.


## 5. Khấu hao TSCD

Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hao mòn, bị giảm dần giá trị. Phần giá trị này được chuyển dần vào giá thành sản phẩm mới sản xuất ra. Sự bù đắp lại giá trị hao mòn của TSCĐ trong giá thành sản phẩm mới sản xuất ra một cách có kế hoạch gọi là khấu hao TSCD.

Cần phân biệt các khái niệm sau :

+ Hao mòn và hư hỏng;
+ Tiền trích khấu hao hàng năm (mức khấu hao);
+ Quỹ khấu hao ;
+ Tỷ lệ khấu hao .
a) Hao mòn và hur hỏng
* Hao mòn là sự giảm dần giá trị của TSCD do nó tham gia vào sản xuất hoạac do tiến bộ kỹ thuật.
* Hư hỏng là hiện tượng mất şiá trị của TSCĐ do chế dộ sử dụng và bảo quản tồi.


## b) Tiền trich khäu hao hàng năm

Là số tiền trích hàng năm được tính theo tỷ lệ \% quy định trước của tổng giá trị của TSCĐ khi đánh giá ban đầu, bao gồm cả giá trị vận tải, lắp ráp xây dựng và sửa chữa lớn cho đến khi TSCĐ bị đào thải.

Tiền trích khấu hao bù đắp cho 2 bộ phận:

- Cho giá trị mua sắm TSCĐ (tiền trích khấu hao cơ bản) đó là tiền tệ biểu hiện bộ phận giá trị nguyên thủy của TSCD dược chuyển dịch vào sản phẩm và số tiền tệ này được tích lūy lại đề tái sản xuất toàn bộ TSCĐ.
- Cho toàn bộ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ (tiền trích khấu hao sửa chữa lớn) đó là tiền tệ biểu hiện từng phần TSCĐ được đổi mới do sửa chữa lớn được chuyển dịch vào sản phẩm.

Căn cứ vào mức khấu hao để tính khấu hao hàng năm.
Tiền trích khấu hao hàng năm cho $\operatorname{TSCĐ~được~xác~định~như~sau~:~}$

$$
\begin{equation*}
M_{k}=\frac{G_{0}+S-G_{d t}+T_{d}}{N}=\frac{G_{0}-G_{o t}+T_{d}}{N}+\frac{S}{N} \tag{1}
\end{equation*}
$$

Trong đó:
$\mathrm{M}_{\mathrm{k}}$ : tiền trích khấu hao hàng năm của TSCD (mức khấu hao hàng năm).
$\mathrm{G}_{0}$ : giá trị nguyên thủy của $\operatorname{TSCĐ\text {(giáđểtínhkhấuhao).}}$
S: tổng chi phí sửa chữa trong quá trình sử dụng tài sản cố định (dự tính).
$\mathrm{G}_{\mathrm{dt}}$ : giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đào thải (dự tính).
$\mathrm{T}_{\mathrm{d}}$ : chi phí tháo dỡ, vận chuyển $\operatorname{TSC}$ khi đào thải
N : số năm sử dụng TSC theo lý lịch .
(1): tiền trích khấu hao cơ bản.
(2): tiền trích khấu hao sửa chữa lớn .

Nếu số nām sử dụng TSCĐ thực tế < số năm sử dụng TSCĐ theo lý lịch (chế độ) thì giá thành sản phẩm bị tính toán đắt hơn so với thực tế và ngược lại .
c) Quỹ khấu hao: Là quỹ đặc biệt bằng tiền do Nhà nước quy định. Tiền trích khấu hao được chuyển dần vào quỹ khấu hao, tích lũy lại nhằm tái sản xuất bộ phận và toàn bộ TSCD.
d) Tỷ lệ khấu hao: Là tỷ lệ (\%) giữa tiền trích khấu hao hàng năm so với giá trị nguyên thủy của TSC .

$$
\mathrm{T}_{\mathrm{k}}=\frac{\mathrm{M}_{\mathrm{k}}}{\mathrm{G}_{0}} \times 100 \%=(\%)
$$

Trong đó:
$\mathrm{T}_{\mathrm{k}}$ : tỷ lệ khấu hao hàng năm.
$\mathrm{M}_{\mathrm{k}}$ : tiền trích khấu hao hàng năm.
$\mathrm{G}_{0}$ : giá trị nguyên thủy của TSCĐ.
Nguyên tắc khấu hao:
TSCĐ của doanh nghiệp tăng, giảm trong năm không cùng một lúc, do đó khi tính khấu hao TSCĐ phải dựa vào giá trị TSCĐ bình quân.

$$
\mathrm{G}_{\mathrm{bq}}=\mathrm{G}_{\mathrm{d}}+\mathrm{G}_{\mathrm{t}}-\mathrm{G}_{\mathrm{g}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{G}_{\mathrm{bq}}$ : giá trị bình quân TSCĐ phải tính khấu hao trong năm.
$\mathrm{G}_{\text {d }}$ : giá trị TSCĐ có ở đầu năm.
$\mathrm{G}_{\mathrm{i}}$ : giá trị $\mathrm{TSCĐ}$ bình quân tăng trong nām.
$\mathrm{G}_{\mathrm{g}}$ : giá trị bình quân TSCĐ giảm trong năm.

$$
G_{1}=\frac{\sum_{i=1}^{n} G_{1 i} \times T_{i}}{12}
$$

$\mathrm{G}_{\mathrm{t}}$ : là giá trị bình quân TSCĐ tāng lên trong năm .
$\mathrm{G}_{\mathrm{ti}}$ : giá trị nguyên thủy (còn lại) của TSCĐ tăng thứ i .
$\mathrm{T}_{\mathrm{i}}$ : số tháng phải tính khấu hao của $\mathrm{TSCĐ} \mathrm{i}$.
n : số $\mathrm{TSCĐ}$ tăng trong kỳ.
12: số tháng trong năm .
Theo quy định hiện nay, TSCĐ tăng lên từ tháng nào thì bắt đầu tính khấu hao từ tháng tiếp theo

$$
\mathrm{G}_{\mathrm{k}}=\frac{\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{G}_{\mathrm{g} i} \times \mathrm{T}_{\mathrm{i}}}{12}
$$

$\mathrm{G}_{\mathrm{z}}$ : giá trị bình quân TSCĐ giảm trong năm .
$\mathrm{G}_{\mathrm{q} i}$ : giá trị nguyên thủy (còn lại) của TSCĐ i giảm trong năm .
$\mathrm{T}_{i}$ : số tháng không phải tính khấu hao của $\operatorname{TSCĐ~giảm~thứ~} \mathrm{i}$.

## 6. Quản lý, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

## a) Quản lý vốn cố định

Khi sử dụng VCĐ để đầu tư dài hạn, doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, (từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, thực hiện đầu tư và thanh quyết toán vốn đầu tư).

Do đặc điểm vốn cố định và TSCĐ là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và giá trị hao mòn của TSCĐ được chuyển dịch dần vào chi phí sản xuất. Vì vậy, việc tính đúng, tính đủ, trích lập kịp thời tiền khấu hao $\mathrm{TSCĐ}$ là biện pháp đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý vốn đẩu tứ.

Mặt khác, giá trị của TSCĐ chiếm một tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ vốn cố định của doanh nghiệp, do vậy việc quản lý vốn cố định không chỉ là quả̉n lý về giá trị mà
thực chất là quản lý TSCĐ. Vì vậy, để quản lý tốt vốn cố định doanh nghiệp phải thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng TSCĐ theo quy định hiện hành của Nhà nước về việc huy động tối đa $\operatorname{TSCĐ~vào~sản~xuất.~Những~tài~sản~không~cần~dùng~đã~hư~hỏng~phải~có~}$ biện pháp để nhượng bán, thanh lý kịp thời nhằm thu hồi vốn. Đồng thời hàng năm doanh nghiệp phải chủ động có kế hoạch mua sắm thay thế, nâng cấp, sửa chữa và hiện đại hớa TSCD nhằm bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất.

Về nguyên tắc vốn cố định của doanh nghiệp được sử dụng cho các hoạt động đầu tư dài hạn, đầu tư chiều sâu (mua sắm, xây dựng, nầng cấp các TSCĐ hữu hình và vô hình) và các hoạt động đầu tư tài chính khác như mua trái phiếu, cổ phiếu, góp vốn cổ phần. Ngoài ra khi vốn nhàn rỗi, chưa có nhu cầu sử dụng thì doanh nghiệp có thể sử dụng vốn cố định như các loại vốn, quỹ tiền tệ khác của doanh nghiệp để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh có hiệu quả theo nguyên tắc hoàn trả.
b) Bảo toàn vốn và phát triển vốn cố định

Bảo toàn vốn sản xuất nói chung, vốn cố định nói riêng là nghĩa vụ của doanh nghiệp, để bảo vệ lợi ích của Nhà nước về vốn đã đầu tư, là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, tăng thu nhập cho người lao động và làm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thời điểm bảo toàn vốn cố định trong các doanh nghiệp thường được tiến hành vào cuối kỳ kế hoạch. Căn cứ để tính toán vốn là thông báo của Nhà nước ở thời điểm tính toán về tỷ lệ \% trượt giá của đồng Việt Nam và tỷ̉ giá hối đoái của đồng ngoại tệ. Nội dung của bảo toàn vốn cố định bao gồm hai mặt: hiện vật và giá trị.

Bảo toàn vốn cố định về mặt hiện vật là phải duy trì thường xuyên năng lực sản xuất ban đầu của TSCĐ. Điều đó có nghĩa là trong quá trình sử dụng doanh nghiệp phải theo dõi, quản lý chặt chẽ không làm mất mát, không để hư hỏng trước thời hạn quy định.

Bảo toàn vốn cố định về mặt giá trị là phải duy trì được sức mua của vốn cố định ở mọi thời điển, so với thời điểm bỏ vốn đầu tư ban đầu, kể cả những biến động về giá cả, tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ngoài trách nhiệm bảo toàn vốn các doanh nghiệp còn có trách nhiệm phát triển vốn cố định trên cơ sở quỹ đàu tư phát triển sản xuất trích từ lợi nhuận dùng để đầu tư xây dựng, mua sắm, đổi mới nâng cấp TSCĐ.

Để bảo toàn và phát triển VCD , các doanh nghiệp cần phải phân tích tìm ra các tổn thất VCD . Theo kinh nghiệm, các doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp bảo toàn VCĐ nhu:

- Thực hiện đúng chế độ quản lý, sử đụng vốn, tài sản theo các quy định của Nhà nước.
- Chủ dộng phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh bằng cách mua bảo hiểm tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp; lập quỹ dự phòng tài chính; lập quỹ dự phòng
giảm giá các loại chứng khoán trong hoạt động tài chính (nếu doanh nghiệp tham gia hoạt động trên thị trường tài chính).
- Phải đánh giá đúng giá trị của TSCD, quy mô VCĐ phải bảo toàn. Khi cần thiết phải điều chỉnh kịp thời giá trị của TSCĐ (giá cả, tỷ giá hối đoái biến động, khi nâng cấp sửa chữa thay thế một số bộ phận của TSCĐ).

Để đánh giá đúng giá trị TSCĐ thường có 3 phương pháp chủ yếu sau đây:

+ Đánh giá $\mathrm{TSCĐ}$ theo nguyên giá: Theo cách này thì tùy theo từng loại $\mathrm{TSCĐ}$ hữu hình, TSCĐ vô hình để thực hiện xác định nguyên giá theo quy định hiện hành.
+ Đánh giá TSCĐ theo giá trị khôi phục (còn gọi là giá đánh lại): là giá trị thực tế của TSCĐ trên thị trường tại thời điểm đánh giá. Do tiến bộ khoa học ky thuật giá đánh lại TSCĐ thường thấp hơn giá trị ban đầu. Tuy nhiên trong trường hợp có biến động giá cả, tỷ giá hối đoái (với tài sản mua ngoài bằng ngoại tệ) thì giá đánh lại có thể cao hơn giá trị ban đẩu của TSCĐ. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp có thể điều chỉnh mức khấu hao theo một hệ số thích hợp.
+ Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại: Cách này thường chỉ áp dụng trong các trường hợp doanh nghiệp được cấp, được nhận TSCĐ từ doanh nghiệp khác chuyển đến.

Ngoài các biện pháp cơ bản dể bảo toàn vốn cố định như trên. Các doanh nghiệp nhà nước cần thực hiện tốt quy chế giao vốn và trách nhiệm bảo toàn vốn.

## Hi. VỐN LUU ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH XÂY DỤNG

## 1. Khái niệm

Vốn lưu động của doanh nghiệp xây dựng là một bộ phận vớn sản xuất của doanh nghiệp, chủ yĉ́u giữ chức nanng của đối tượng lao động, sau khi hình thành một chu kỳ sản xuất thì đối tượng lao động bị biến đổi hoàn toàn về hình thái vật chất và chuyển toàn bộ giá trị của nó vào giá trị sản phẩm (trừ phần vốn lưu thông).

Vốn lưu động của doanh nghiệp xây dựng trong thực tế gồm 2 bộ phận:

- Bộ phận dự trữ chuẩn bị cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục;
- Bộ phận nguyên vật liệu đang trong quá trình sản xuất, chế biến (sản phẩm dở dang, bán thành phẩm).

Hai bộ phận này biểu hiện dưới hình thái hiện vật gọi là tài sản lưu động (TSLĐ) của doanh nghiệp.

Mặt khác, trong quá trình sản xuất và tiĉu thụ sản phẩm doanh nghiệp còn cần một số tiền mặt để trả lương cho công nhân và các khoản phải thut, phải trả khác. Toàn bộ thành phẩm chờ tiêu thụ và tiền tệ phục vụ cho tiêu thụ sản phẩm gọi là tài sản lưu thông (TSLT).

Vậy: Số tiền ứng trước để mua sắm chuẩn bị TSLĐ và TSLT gọi là vốn lưu động (viết tắt là VLĐ).

Trong sản xuất - kinh doanh, VLD vận động thường xuyên và liên tục theo chu kỳ sản xuất, ta gọi đó là quá trình tuần hoàn, luân chuyển của VLĐ. Quá trình này diễn ra theo 3 giai doạn. Trong từng giai đoạn VLĐ được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

Giai đoụn thứ nhất: Doanh nghiệp dùng tiền để mua sắm đối tượng lao động (nguyên, nhiên, vật liệu) và phụ tùng thay thế... cần thiết cho sản xuất. Ở giai đoạn này VLĐ từ hình thái tiền tệ ban đầu đã chuyển sang hình thái vật chất (vật tư dự trữ cho sản xuất) thông qua līnh vực lưu thông.

Giai đoạn thứ hai: Doanh nghiệp dưa nguyên, nhiên, vật liệu từ dự trữ vào sản xuất, chế biến. Qua quá trình sản xuất dưới tác động của người lao động thồng qua tư liệu lao động đã chuyển các nguyên vật liệu thành các sản phẩm dở dang, các bán thành phẩm trên dây chuyền công nghệ. Biểu hiện của vốn lưu động trong giai đoạn này là sản phẩm đang chế tạo, các bán thành phẩm.

Giai đợn thư ba: Kết thúc quá trình chế biến, doanh nghiệp tiến hành bàn giao, thanh toán khối lượng sản phẩm để thu tiền về, như vậy giai đoạn này VLĐ từ hình thức hàng hóa đã trở về hình thái tiền tệ .

Sự chuyển hóa, vận động của VLĐ qua 3 giai đoạn luôn đan xen liên tục, không ngừng theo quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Như vậy đặc điểm của VLĐ trong doanh nghiệp là luôn thay đổi hình thái biểu hiện trong quá trình tuần hoàn luân chuyển.

## 2. Phân loại vốn lưu động

Để quản lý sử dụng VLĐ có hiệu quả cần phải phân loại VLĐ cửa doanh nghiệp theo các tiêu thức khác nhau phù hợp với yêu cầu quản lý.
a) Căn cú vào công dưng của VLD trong quá trình sản xuất - kinh doanh

Theo cách phân loại này VLD của doanh nghiệp được phân thành 3 loại:

* VLD năm trong khâu dı̛̣ trĩ̃: là biểu hiện bằng tiền của các loại nguyên, nhiên, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ (thuộc TSLĐ). Loại vốn này là cần thiết để đảm bảo cho sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành liên tục;
* VLD trong khâu sán xuất: là biểu hiện bằng tiền của các loại sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, các khoản chi phí trả trước. Loại vốn này được sử dụng và là yếu tố bảo đảm cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục, hợp lý ;
* VLE nằm trong khâu lưu thông: là biểu hiện bằng tiền của các thành phẩm chờ ticu thụ, hàng hóa mua ngoài, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán, các khoản vốn đầu tư
ngắn hạn, các khoản thế chấp ký cược, các khoản tạm ứng... loại vốn này dùng để dự trữ sản phẩm, bảo đảm cho tiêu thụ thường xuyên, đều đặn theo yêu cầu của khách hàng.
b) Phân loại VLD theo hình thái biểu hiẹn

Theo cách phân loại này VLĐ được chia thành 2 loại

- Vật tu hàng hóa: là biểu hiện bằng tiền của các loại tài sản lưu động, tài sản lưu thông có hình thái hiện vật cụ thể như: Nguyên, nhiên, vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm.
- Vốn băng tiên: là các khoản vón bằng tiền của doanh nghiệp như: Tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, vốn trong thanh toán, tiền tạm ứng.
c) Phân loại theo quan hệ sở hưuu

Theo cách phân loại này, VLĐ của doanh nghiệp gồm 2 loại:

- Vốn chủ sở hưut: là số vốn lưu động mà doanh nghiệp hoàn toàn có đầy đủ các quyền sở hữu, sử dụng, định đoạt phục vụ nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.
- Nợ phải trá: là các khoản VLĐ được hình thành do nhu cầu sản xuất mà doanh nghiệp đã vay của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chınh, các cá nhân, tổ chức kinh tế vay thông qua phát hành tín phiếu, cổ phiếu và các khoản nợ mà doanh nghiệp chưa thanh toán hoặc chưa đến kỳ thanh toán.
d) Phân loại VLD theo nguồn hình thành

Theo cách này VLĐ của doanh nghiệp được chia thành:

- Nguốn vốn điều lệ: (đối với doanh nghiệp nhà nước) là số vốn trong điều lệ quy định khi thành lập doanh nghiệp và phải được bổ sung khi được giao nhiệm vụ bổ sung (vốn tự có). Trong thực tế loại này chính là nguồn tiền ngân sách nhà nước cấp hoặc coi như nguồn ngân sách nhà nước như: vốn viện trợ, tặng, biếu.

Với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thì đó là số vốn do tất cả các thành viên công ty đóng góp và được ghi vào điều lệ.

Với các doanh nghiệp tư nhân thì đó là số vốn đầu tư ban đầu. Lượng vốn điều lệ của các doanh nghiệp phải bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định (vốn pháp định là lượng vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước quy định đối với từng ngành, nghề kinh doanh).

- Nguồn vốn huy động: để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (đối với doanh nghiệp nhà nước): là số vốn doanh nghiệp huy động dưới các hình thức: phát hành trái phiếu, nhận vốn góp liên doanh, liên kết, vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Đối với các loại hình khác, việc huy động vốn phải tuân theo hình thức Nhà nước đã có quy định riêng. Nguồn vốn này có thể huy động dưới hình thức góp vốn bằng tiền hoặc bằng tài sản.

- Nguồn vốn tự bổ sung: là nguồn vốn doanh nghiệp trích từ lợi nhuận để bổ sung vào vốn nhằm tăng quy mô sản xuất .


## 3. Kết cấu vốn lưu động

Là tỷ trọng của từng khoản VLD trong tổng số vốn lưu động. Nghiên cứu VLĐ giúp ta thấy dược tình hình phân bố VLĐ và sử dụng mổi khoản trong mỗi giai doạn luân chuyển. Từ đó xác định trọng điểm quản lý VLĐ trong từng doanh nghiệp. Kết cấu của VLĐ phụ thuộc vào các yếu tố sau:
a) Nhüng nhân tố về mặt sản xuất

- Là những nhân tố thuộc tính chất sản xuất. Các xí nghiệp xây dựng có vốn nguyên vật liệu, kết cấu, bán thành phẩm chủ yếu, lớn hơn so với những ngành khác ;
- Do chu kỳ sản xuất, doanh nghiệp nào có chu kỳ sản xuất lớn sẽ có số vốn sản xuất dở dang lớn.
- Do điều kiện của sản xuất: Sản xuất ngoài trời, lưu động làm tāng nhiều chi phí phụ.
b) Nhüng nhân tố thuộc mặt cung cấp

Phụ thuộc vào kế hoạch cung cấp vật tư kỹ thuật kịp thời với tiến độ và đồng bộ. Vấn đề này có ảnh hưởng lớn tới việc sử dụng hợp lý các nguyên vật liệu, bán thành phẩm.
c) Những nhân tố thuộc quá trình luu thông

Là những nhân tố thuộc tính chất, hình thức nghiệm thu, chế độ thanh quyết toán khối lượng công tác xây láp hoàn thành.

## 4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

a) Hiệu suất sử dưng vốn lutu động

Thời gian thực hiện một vòng luân chuyển VLD dài hay ngắn chính là độ dài một vòng luân chuyển(kỳ luân chuyển ).

Trong cùng một khoảng thời gian nhất định, nếu độ dài một vòng luân chuyển càng ngắn thì số lần luân chuyển VLĐ càng nhiều và ngược lại. Chính độ dài của một vòng luân chuyển và số lần luân chuyển của VLĐ trong kỳ đã phản ánh hiệu suất sứ dụng vốn lưu động. Tốc độ luân chuyển vốn càng nhanh thì hiệu suất sử dụng vốn càng cao và ngược lại. Hiệu suất sử dụng VLD là một trong nhữmg chỉ tiêu quan trọng dùng dế đánh giá chất lượng công tác quản lý sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Số lần luân chuyển VLĐ trong kỳ nhiều hay ít phản ánh tình hình tở chức quản lý sử dụng VLĐ ở các khâu (dự trữ, cung cấp vạt tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm) có hợp lý hay không.

Hiệu suất sử dụng VLĐ được đánh giá qua các chỉ tiêu sau :

* Sốlần luân chuyển trong kỳ (só vòng quay của VLD):

$$
\mathrm{L}=\frac{\mathrm{G}}{\mathrm{~V}_{\mathrm{bq}}} \text { (lần, vòng) }
$$

L: số vòng (số lần) luân chuyển trong kỳ.
G: giá trị sản lượng xây lắp hoàn thành, bàn giao, thanh toán trong kỳ (đã trừ thuê).
$\mathrm{V}_{\mathrm{bq}}$ : số dư bình quân vốn lưu động trong kỳ (VLĐ bình quân sử dụng trong kỳ) là số bình quân số học của só VLĐ sử dụng của 4 quý trong kỳ.

* Độ dài bình quân một vòng luân chuyển (kỳ luân chuyển bình quân VLD):

$$
\mathrm{N}=\frac{\mathrm{T}}{\mathrm{~L}} \text { (ngày) }
$$

N : số ngày luân chuyển bình quân (độ dài 1 vòng chu chuyển).
T: só́ ngày của kỳ sản xuất đang xem xét .
Theo quy định: một tháng là 30 ngày, một quý là 90 ngày, một năm là 360 ngày .
Hai chỉ tiêu trên có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau, nếu số vốn vòng quay VLĐ trong kỳ càng lớn thì kỳ luân chuyển càng ngắn, chứng tỏ việc quản lý, sử dụng VLĐ là có hiệu quả và ngược lại.

Ngoài ra người ta dùng chỉ tiêu múc độ sủ̉ dưng vốn.

$$
\mathrm{M}=\frac{1}{\mathrm{~L}}=\frac{\mathrm{V}_{\mathrm{bq}}}{\mathrm{G}}
$$

M: phản ánh một đơn vị khối lượng công tác hoàn thành cần bao nhiêu đồng VLĐ.
Nếu tốc độ chu chuyển nhanh sẽ đem lại hiệu quả là giải phóng dược một lượng VLĐ thừa mà vẫn hoàn thành khới lượng công tác như kỳ trước.

Số vốn lưu động thừa tính như sau:

$$
\Delta V=\frac{N_{1}-N_{2}}{360} \cdot G
$$

$\Delta \mathrm{V}$ : lượng VLD được giải phóng.
$\mathrm{N}_{1}, \mathrm{~N}_{2}$ : độ dài chu chuyển của kỳ trước và kỳ sau .
360: số ngày trong năm .
b) Múc tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc độ luân chuyển VLD

Để đánh giá hiệu quả của việc tăng tớc độ luân chuyển VLD trong kỳ của doanh nghiệp, thường dùng các chỉ tiêu sau: mức tiết kiệm tuyệt đối và mức tiết kiệm tương đói.

* Múc tiết kiệm tuyệt đốl: Trong quá trình sản xuất, nếu doanh nghiệp có các biện pháp quản lý VLĐ tớt làm cho tốc độ của VLĐ tãng lên thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một lượng VLD để có thể sử dụng vào việc khác. Số vốn lưu động tiết kiệm dược rút ra khỏi vòng luân chuyển được gọi là số tiết kiệm tuyệt đối.

Mức tiết kiệm tuyệt đối VLĐ được xác định theo công thức :

$$
\Delta \mathrm{V}=\frac{\mathrm{G}}{360} \times \mathrm{N}_{1}-\mathrm{V}_{0}=\mathrm{V}_{1}-\mathrm{V}_{0}
$$

Trong dó:
$\Delta \mathrm{V}$ : số chênh lệch về VLĐ giữa kỳ này với kỳ trước hoặc giữa kỳ báo cáo và kỳ kế hoạch
$\mathrm{V}_{1} ; \mathrm{V}_{0}$ : vốn lưu dộng bình quân sử dụng kỳ kế hoạch và kỳ báo cáo
$\mathrm{N}_{1}$ : kỳ luân chuyển bình quân VLĐ kỳ kế hoạch
Nếu $V_{1}<V_{0}$ ta có kết quả là số âm (tiết kiệm)
Nếu $\mathrm{V}_{1}>\mathrm{V}_{0}$ ta có kết quả là số dương (lãng phí)
Ví dụ: Giá trị sản lượng xây lắp hoàn thành bàn giao thanh tớn năm báo cáo là 1200 (triệu đổng). VLĐ sử dụng bình quân là 200 (triệu đồng). Dự kiến năm kế hoạch phấn đấu tăng vòng quay VLD, bảo đảm kỳ luân chuyển VLĐ còn 55 ngày mà vẵn bảo đảm giá trị sản lượng hoàn thành bàn giao như năm trước.

Giải: - Tính vòng luân chuyển bình quân VLĐ của kỳ báo cáo:

$$
\mathrm{L}_{0}=1200: 200=6 \text { vòng }
$$

- Kỳ luân chuyển bình quân kỳ báo cáo:
$\mathrm{N}_{0}=360: 6=60$ ngày
- Tính vốn lưu động tiết kiệm:

$$
\Delta V=\frac{1200}{360} \times 55-200=16,667 \text { (triệu đồng) }
$$

Số VLĐ 16,667 triệu đồng được rút ra khỏi vòng luân chuyển mà vẫn hoàn thành giá trị sản lượng bàn giao thanh toán (1200 triệu đồng) như năm trước dược gọi là số tiết kiệm tuyệt đối .

## * Múc tiết kiệm tương đối:

Do tăng tốc độ luân chuyển VLĐ, doanh rıghiệp dã tạo ra một doanh thu lớn hơn mà VLĐ không phải tāng thêm hoặc tăng không đáng kể.

$$
\Delta \mathrm{V}=\frac{\mathrm{G}_{1}}{360} \times\left(\mathrm{N}_{1}-\mathrm{N}_{0}\right)
$$

Trong đó: $\mathrm{G}_{1}$ : giá trị sản lượng xây lắp hoàn thành bàn giao theo ké hoạch.
Ví dụ: vẩn ví dụ trên, số dư bình quân VLĐ sử dụng trong kỳ kế hoạch không thay đổi so với kỳ báo cáo, doanh nghiệp phấn đấu đạt giá trị sản lượng hoàn thành theo ké hoạch là 1300 (triệu đồng) hãy xác định số vốn lưu động tiết kiệm.

Giải: $\quad \Delta \mathrm{V}=\frac{1300}{360} \times(55-60)=-18,555$ triệu đồng
Do tăng tốc độ luân chuyển VLĐ mà doanh nghiệp đã không cần bổ sung thêm lượng VLĐ 18,555 (triệu đồng) mà vẫn hoàn thành giá trị sản lượng xây lắp bàn giao lớn hơn. Số tiết kiệm như vậy gọi là số tiết kiệm tương đối.
c) Biện pháp tăng nhanh tốc độ luân chuyển VLD

* Tăng nhanh tốc độ trong giai đoạn dự trũ̃ sản xuất

Giai đoạn này quan trọng vì chi phí dự trữ sản xuất lớn chiếm 60-75\% tổng VLD. Do vậy cần xác định chính xác lượng dự trữ cần thiết ít nhất để bảo đảm sản xuất thuận lợi và tiết kiệm vốn.

Tốc độ chu chuyển này phụ thuộc các yếu tố:

- Trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công nhân viên trong cơ quan cung ứng vật tư;
- Số lần cung cấp trong kỳ, cung cấp càng nhiều lần thì lượng dự trư càng ít;
- Khoảng cách vận chuyển, phương tiện vận tải, bớc dỡ.
* Tăng nhanh chu kỳ sản xuất và giảm sản xuû́t dở dang
- Đẩy mạnh tốc độ thi công, giảm thời gian xây dựng, nhanh bàn giao đưa công trình vào sử dụng;
- Tập trung thi công dứt điểm các công trình và hạng mục công trình để giảm giá trị xây lắp dở dang gây thiệt hại ứ đọng vốn.
* Cải tiến công tác thanh quyết toán khối lượng công tác hoàn thành
- Lựa chọn phương thức thanh, quyết toán khối lượng công tác hợp lý ngay từ khi ký hợp đồng giao nhận thầu thi công;
- Các đơn vị xây dựng và các cơ quan hữu quan phải tuân theo kỷ luật tài chính, các quy dịnh của ngành và của Nhà nước .


## 5. Bảo toàn vốn lưu động

a) Nhïng nguyên nhân làm giảm VLD trong các doanh nghiệp

- Sự rủi ro bất thường trong quá trình sản xuất kinh doanh;
- Kinh doanh bị thua lô kéo dài;
- Nền kinh tế có lạm phát, giá cả tăng nhanh làm cho vốn lưu động của doanh nghiệp bị giảm dần theo tốc độ giảm giá;
- VLĐ trong thanh toán của doanh nghiệp bị chiếm dụng kéo dài trong khi đồng tiền đang bị mất giá dần;
- Hàng hóa bị ứ đọng, kém phẩm chất, mất phẩm chất hoặc không phù hợp với nhu cầu thị trường không tiêuu thụ được, tiêu thụ với giá thấp.

Đó cũng là những lý do, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động bảo toàn vốn lưu động nhằm bảo đảm cho quá trình sản xuất tiến hành bình thường .
b) Bảo toàn vốn luu động

Thực chất bảo toàn VLD trong các doanh nghiệp là bảo đảm cho só́ vốn cuối kỳ đủ mua một lượng vật tư, hàng há̛a tương đương với đầu kỳ khi giá cả tāng, bảo đảm tái sản xuất giản đơn về VLĐ.

Só VLĐ phải bảo toàn hàng năm là số VLĐ dược giao cho doanh nghiệp kể từ thời diểm giao vốn nhân với hệ số trượt giá(theo năm) của tài sản lưu động từng ngành, từng doanh nghiệp.

Hệ số trượt giá bình quân của VLĐ được xác định phù hợp với đạac điểm cơ cấu TSLĐ từng ngành,từng doanh nghiệp, trên cơ sở mức tăng giá thực tế cuối năm so với đâu năm của một số vật tư chủ yếu tính theo cơ cấu nhu cấu vốn của từng doanh nghiệp. Cơ quan quản lý cấp trên của doanh nghiệp và cơ quan tài chính xác định hệ số bảo toàn VLĐ hàng năm cho từng loại hình doanh nghiệp. Ngoài hệ số trượt giá, só phải bảo toàn về VLĐ còn bao gồm cả số vốn ngân sách cấp thêm hoặc coi như ngân sách cấp, hoặc doanh nghiệp tự bở sung trong nām (néu có ).

Ngoài trách nhiệm bảo toàn vốn, các doanh nghiệp còn có trách nhiệm phát triển trên cơ sở bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận để lại cho doanh nghiệp.

Trường hợp số VLĐ đã bảo toàn thấp hơn só́ vớn phải bảo toàn theo quy định thì doanh nghiệp có trách nhiệm điều chỉnh lại giá trị các TSLĐ nếu giá trị đó chưa được tính đủ, hoạac sử dụng quỹ đầu tư phát triển (hoặc quỹ dự phòng tài chính) của doanh nghiệp để bù đắp trước hết cho phần vốn ngân sách cấp. Trường hợp hai quỹ trên không có hoặc không đủ thì doanh nghiệp phải chuyển phần vốn đã tự bổ sung sang cho đủ phẩn vốn phải bảo toàn. Trường hợp nguốn vốn tự bố sung cũng không đủ thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm bù đắp trong những năm sau.

## E. TỔ CHỨC CUNG ÚNG VẬT TU'XÂY DỤNG

## I. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC CUNG ÚNG VẬT TƯ TRONG XÂY DỰNG

## 1. Nhiệm vụ của công tác cung ứng vật tư

Công tác cung úng vật tư trong xây dựng có vai trò vô cùng quan trọng vì chi phí vật liệu xây dựng chiếm một tỷ lệ cao ( $60 \%-70 \%$ ) trong tổng chi phí cho công tác xây lắp. Khối lượng vận chuyển vật tư xây dựng cũng lớn hơn nhiều so với các ngành khác. Việc kéo dài thời gian xây dựng thường là do cung ứng vật tư không kịp thời, không đồng bộ và không đảm bảo chất lượng .

Vì vậy nhiệm vụ chủ yếu của công tác cung ứng vật tư xây dựng là: Đảm bảo cung ưng vật tư đầy đủ về số lượng, kị̣ thời về thời gian, đồng bộ về chủng loại, đảm bảo chất lượng, chi phí hợp lý nhất.

## 2. Nội dung công tác cung ứng vật tư

- Công tác dịnh mức vật tư kỹ thuật ;
- Xác định nhu cầu vật tư;
- Tổ chức mua sắm vật tư;
- Kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư;
- Tổ chức bảo quản vật tư;
- Tổ chức vận chuyển vật tư đến chân công trình;
- Lập kế hoạch chi phí và hạ giá thành cung ứng;
- Góp phần cải tiến các tiĉu chuẩn và định mức sử dụng vật tứ;
- Có thể tự khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng .


## II. CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC VẬT TƯ XÂY DỰNG

## 1. Khái niệm

Định mức vật tư là lượng tiê̂u hao vật tư cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác, kết cấu xây lắp, kể cả hao hụt vật liệu (được phép) trong quá trình thi công, bảo đảm chất lượng quy định trong điều kiện tổ chức-kỹ thuật nhất định .

Để sử dụng tiết kiệm vật liệu cần thiết phải có định mức tiêu dùng chúng trong quá trình sản xuất một cách đúng đắn.

Định mức tiêu dùng vật liệu có căn cứ kỹ thuật là cơ sở chủ yếu khi lập Định mức dự toán cho các kết cấu xây dựng và các loại công tác.

Ngoài ra dịnh mức tiêu dùng vật liệu còn có vai trò quan trọng trong việc xúc tiến kŷ thuật phát triển, tãng năng suất lao động, hạ giá thành cũng như trong việc phấn đáu
nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật của quần chúng công nhân, nâng cao trình độ quản lý kinh tế và tổ chức thi đua XHCN .

Định mức tiêu dùng vật liệu cho thấy những chi phí vật liệu trực tiếp tièu dùng cho một đơn vị sản phẩm cũng như những phế liệu và mất mát vật liệu cho phép trong điều kiện hiện tại.

## 2. Các loại hao phí vật liệu trong quá trình sản xuất

Bao gồm:
a) Hao phí vật liẹu hữu ích

Là lượng vật liệu cần thiết î́t nhất để tiến hành chế tạo một đơn vị khối lượng công tác, mà không tính đến phế liệu và mất mát vật liệu sinh ra trong tất cả các giai đoạn vận chuyển, gia công, bảo quản... đây chính là chi phí vật liệu cần thiết để chế tạo ra thực thể của sản phẩm và do đó tạo ra giá trị sử dụng và một phẩn giá trị của sản phẩm .

## b) Phếliệu

Là phần vật liệu còn lại không thể sử dụng để tạo thành sản phẩm cần thiết, nhưng có thể sử dụng để chế tạo sản phẩm khác nào đấy. Ví dụ phế liệu gô̂ (mẩu vụn, vỏ bào, mùn cưa... có thể dùng để làm gỗ dán, ván ép hoặc các sản phẩm bằng gỗ khác. Phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra nó, phế liệu dược phân thành phếliệu trù bơ dược và phế liệu khó trì bỏ đuợc (phế liệu cho phép).
c) Mất mát vật liệu

Nó là phần vật liệu còn lại không thể sử dựng để chế tạo một sản phẩm nào khác. Ví dụ phần hợp chất vữa bê tông còn lại bị rắn, xi măng bị đóng cứng và mất mát khi thi công...

Căn cứ vào nguyên nhân sinh ra nó người ta cũng chia ra thành mất mát trù̀ bỏ dırợc và mứt mát khó trù̀ bơ được (mất mát cho phép).

Trong các hao phí vật liệu nêu trên, chỉ có hao phí vật liệu hữu ích, phế liệu cho phếp, mất mát cho phép là được tính vào định mức vật liệu .

$$
Ð \mathrm{M}_{\mathrm{vi}}=\mathrm{V}_{\mathrm{hi}}+\mathrm{P}+\mathrm{M}
$$

Trong đó:
$\mathrm{DM}_{\mathrm{vl}}$ : là định mức tiêu dùng vật liệu có cãn cứ kỹ thuật .
$\mathrm{V}_{\mathrm{hi}}$ : là định mức vật liệu hữu ích.
P: là phế liệu cho phép.
M : là mất mát cho phép.

## 3. Các phương pháp dịnh mức tiêu dùng vật liệu

Những phương pháp cơ bản dùng để xây dựng định mức tiêu dùng vật liệu trong xây dựng bao gồm: phương pháp phân tích - nghiên cứu; phương pháp thí nghiệm và phương pháp phân tích - tính toán. Ngoài ra có thể dựa trên cơ sở những tài liệu thống kê - kỹ thuật.

Tuỳ thuộc vào tính chất của vật liệu và kết cấu được tạo thành bởi chúng, định mức tiêu dùng vật liệu có thể nhận được từ kết quả của việc áp dụng một trong các phương pháp trên:

- Phương pháp thống kê ky thuật: Định mức tiêu dùng vật liệu được thực hiện bằng cách đo số lượng vật liệu khi cung cấp và số lượng còn lại sau khi công tác hoàn thành .
- Phương pháp phân tích - nghiên cúu: Là phương pháp mà định mức tiêu dùng vật liệu được xác định trên cơ sở quan sát trực tiếp tại nơi làm việc bằng cách đo và ghi chép khối lượng sản phẩm đã hoàn thành và số lượng vật liệu đã xuất ra. Công việc đo và ghi chép đó được thực hiện trong suốt quá trình xây dựng. Phương pháp này cho khả năng xác định lượng phế liệu và mất mát vật liệu cho phép.
- Phương pháp thí nghiệm: là phương pháp mà định mức tiêu dùng vật liệu được xác dịnh trên cơ sở quan sát, tiến hành trong điều kiện đặc biệt được tạo ra, khi đó trình tự tiến hành đo, chỉnh lý tài liệu quan sát và xác định định mức tương tự như phương pháp phân tích nghiên cứu. Phương pháp này áp dụng để tính chi phí vật liệu cho các sản phẩm mới và trong những trường hợp cần phải nghiên cứu kỹ ảnh hưởng của các nhân tố riêng biệt đến chi phí vật liệu mà các phương pháp nghiên cứu trong diều kiện bình thường không thể xác định được (Ví dụ: xác định độ đặc, độ rỗng... của các loại vật liệu như cát, đá dãm...).

Phương pháp này có nhược điểm là mang tính chất chủ quan, điều kiện hoàn cảnh và trình độ người thí nghiệm khác với thí nghiệm sản xuất.

- Phi̛ơng pháp phân tích tính toán: Là phương pháp mà các định mức tiêu dùng vật liệu được xác định bằng con đường tính toán lý thuyết, trên cơ sở nghiên cứu kết cấu xây dựng được định mức có tính đến đặc điểm của quá trình công nghệ thuộc quá trình xây dựng tương ứng.

Phương pháp này được áp dụng khi định mức tiêu dùng vật liệu không có phế liệu và mất mát vật liệu khó trừ bỏ được, cũng như trong các trường hợp lượng phế liệu và mất mát vật liệu có thể xác định bằng phương pháp tính toán lý thuyết .

## III. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUNG ÚNG VÂT TƯ XÂY DỤNG

Trong sản xuất - kinh doanh xây dựng thường tồn tại một số hình thức tổ chức cung úng vật tư như sau:

## 1. Tổ chức cung ứng có kho trung gian

Kho trung gian có loại phục vụ chung cho toàn doanh nghiệp, có loại phục vụ chung cho từng công trường xây dựng.

Hình thức này thường dùng cho các loại vật tư dùng chung cho toàn doanh nghiệp hoặc cho từng công trường khi địa chỉ và tiến độ sử dụng vật tư khó xác định trước, giá trị vật tư bé, công trường xây dựng ở xa các cửa hàng cung ứng vật tư của thị trường.

## 2. Tổ chức cung ứng vật tư đến thả̉ng chân công trình

Áp dụng cho các loại vật liệu có địa chỉ và tiến độ sử dụng xác định, các loại kết cấu xây dựng có kích thước lớn, các loại vật liệu có nhu cầu lớn (như sỏi, gạch, cát) có thể để ngoài trời

Trong nhiều trường hợp việc tổ chức cung ứng đến thẳng chân công trình có thể thực hiện theo tiến độ giờ dựa vào tiến độ thi công và vào các hợp đồng cung ứng vật tư đã ký với các tổ chức cung ứng trên thị trường.

Hình thức này được áp dụng phổ biến trong nền kinh tế thị trường, mà ở đó các nhà thầu cần giảm tối đa mức chi phí cho dự trữ và bảo quản vật tư và các tổ chức bán vật tư xây dựng phát triển mạnh trên thị trường.

## 3. Tổ chức cung ứng vật tư theo hợp đồng xây dựng công trình

Hình thức này áp dụng phổ biến trong xây dựng vì phần lớn các công trình xây dựng đều thực hiện theo hình thức hợp đồng đơn chiếc chứ không sản xuất hàng loạt như ở các ngành khác.

Khi tổ chức xây dựng không ký được hợp đồng xây dựng thì sẽ không có kế hoạch cung ứng vật tư xây dựng.

Trong từng hợp đồng, việc cung ứng vật tư có thể đến thẳng công trình hoặc qua kho trung gian.

## 4. Tổ chức cung ứng vật tư đồng bộ

Theo hình thức này phải có một khâu tổ chức chuyên sắp xếp các loại vật tư một cách đồng bộ theo chủng loại để bảo đảm cung cấp hiệu quả cho thi công. Nếu vật tư được cung ứng với khối lượng rất lớn nhựng không đồng bộ thì điều đó cũng không đem lại lợi ích gì cho khâu thi công.

## IV. XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÂT TU' XÂY DỤNG

## 1. Những căn cứ để xác định nhu cầu vật tư

a) Các bản hợp đồng xây dựng, kèm theo các bản vẽ thiết kế công trình và các bản thống kê vậ tư sẵn có.
b) Chương trình sản xuất xây dựng theo đơn vị thời gian (thường là năm).
c) Các định mức dự toán, định mức vật tư, định mức hao hụt vật tư .
d) Yêu cầu về độ chính xác của tính toán.

Tuỳ theo mức chính xác yêu cầu mà nhu cầu vật tư xây dựng có thể được tính:

- Trực tiếp từ các khối lượng công việc xây dựng ;
- Từ $1 \mathrm{~m}^{2}$ diện tích xây dựng cho mỗi loại nhà điển hình;
- Từ một triệu đồng giá trị dự toán xây lắp cho mỗi loại công trình (để lập kế hoạch dài hạn).
e) Căn cứ vào thống kê kinh nghiệm .


## 2. Xác định nhu cầu vật tư về số lượng

a) Phương pháp dựa vào tài liệu thiết kếc công trình và chương trình sản xuất xây dựng

Theo phương pháp này, trước hết dựa vào chương trình sản xuất xây dựng trong nảm gồm những công trình nào. Sau đó dựa vào bản vẽ thiết kế công trình để lập kế hoạch nhu cầu số lượng vật tư trong năm.

$$
N_{v i}^{i}=V_{c l}^{i}+V_{h b}
$$

$\mathrm{N}_{\mathrm{v} \mid}^{i}$ : nhu cầu số lượng vật liệu thứ i .
$\mathrm{V}_{\mathrm{ct}}^{\mathrm{i}}$ : lượng vật liệu i cấu tạo vào thực tế công trình .
$\mathrm{V}_{\mathrm{hh}}$ : lượng vật liệu hao hụt ở các khâu (vận chuyển, bảo quản, thi công).
b) Phương pháp dựa vào thống kê kinh nghiẹm

Thường dùng để xác định nhu cầu vật liệu phụ, loại vật liệu rẻ tiền mau hỏng, vì các loại vật tư này khó xác định chính xác bằng định mức.

## 3. Xác định nhu cầu vật tư về chủng loại

Được xác địinh bằng cách : Dựa vào bản vẽ thiết kế công trình xây dựng theo tổng hợp đồng, vào chương trình sản xuất xây dựng của năm và vào các số liệu thống kê kinh nghiệm.

Từ các tài liệu thiết kế ta xác định được khểi lượng của từng loại công việc xây dựng và từ các loại công việc này ta xác định được chủng loại vật liệu xây dựng.

Trong vấn đề này cần bảo đảm tính đồng bộ theo góc độ toàn công trình, sau đó là theo góc độ từng giai đoạn thời gian. Nếu yêu cầu này không đảm bảo thì tínḥ đồng bộ cũng chưa đạt yêu cầu .

## V. XÁC ĐỊNH VẦT TƯ DỰTRỮ

## 1. Nhiệm vụ của công tác bảo đảm dự trữ vật tư

- Lập hồ sơ cập nhật cho các bộ phận vật liệu dự trữ theo số lượng và giá trị;
- Theo dõi sự biến đổi của các bộ phận dự trữ;
- Tiến hành kiểm kê tài sản để thực hiện các quy định về quản lý cũng như về thương mại và thuế;
- Tham gia lập và thực hiện các đơn đặt hàng và cung ứng vật tư;
- Theo dõi sự phân phối vật tư cho sản xuất;
- Chuẩn bị số liệu để lập đơn đặt hàng;
- Kiểm tra sự thừa, thiếu của dự trữ, bảo đảm an toàn cho sản xuất nhưng không để chi phí quá lớn do dự trữ gây nên.


## 2. Các loại dự trữ vật tư

a) Dư trü thường xuyên

Nhằm đảm bảo cho sản xuất tiến hành bình thường, liên tục trong khoảng thời gian giữa 2 lần cung cấp:

$$
D_{1 x}=V_{n g} \times T_{1 x}
$$

Trong đó:
$\mathrm{D}_{\mathrm{tx}}$ : lượng vật liệu dự trữ thường xuyên;
$\mathrm{V}_{\mathrm{ng}}$ : lượng vật liệu tiêu dùng bình quân 1 ngày;
$\mathrm{T}_{\mathrm{tx}}$ : khoảng cách giữa 2 lần cung cấp bình quân (tính theo ngày).

$$
\begin{equation*}
\mathrm{T}_{\mathrm{tx}}=\frac{\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{~V}_{\mathrm{i}} \mathrm{~T}_{\mathrm{i}}}{\sum \mathrm{~V}_{\mathrm{i}}} \tag{ngày}
\end{equation*}
$$

Trong đó:
$V_{i}$ : lượng vật liệu cung cấp lần thứ $i$;
$\mathrm{T}_{\mathrm{i}}$ : khoảng cách cung ứng lần thứ i (theo hợp đồng);
n: só lần cung ứng (theo hợp đồng).
b) Dự triũ hảo hiểm:

Nhằm đề phòng cung cấp bị gián doạn hay tính điều hòa của cung cấp bị phá hủy:

$$
D_{\mathrm{bh}}=\mathrm{V}_{\mathrm{ng}} \times \mathrm{T}_{\mathrm{bh}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{D}_{\text {bh: }}$ : Iượng vật liệu dự trữ bảo hiểm ;
$\mathrm{T}_{\text {bn }}$ : só ngày cung cấp bị chậm chể (fl: n kinh nghiệm).
c) Dựtrũ cho thò̀ gian chuẩn bị cấp phát

$$
\mathrm{D}_{\mathrm{cb}}=\mathrm{V}_{\mathrm{ng}} \mathrm{X}_{\mathrm{t}_{\mathrm{cb}}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{D}_{\mathrm{cb}}$ : lượng vật liệu dự trữ thời gian chuẩn bị cấp phát ;
$\mathrm{T}_{\mathrm{cb}}$ : số ngày cần thiết để sắp xếp vật tư đồng bộ, kiểm tra chất lượng, nhập kho, cấp phát, vận chuyển đến chân công trình (theo kinh nghiệm).
d) Dự trũ thời vư: Đối với một số vật liệu chỉ được sản xuất theo thời vụ nhất định trong năm hoặc phụ thuộc vào thời tiết (nếu có). Những loại vật tư biến đổi giá theo mùa hoạ̃c dự báo được sự tāng giá sấp tới.
e) Dự trũ do hồ sơ thanh toán mua vật liệu đến sớm hơn vật liệu (nếu có)


Sơ đồ diễn tả tình trưng dự trũ
a - Trường hợp sử dụng quá định mức dự trữ
b- Trường hợp cung cấp bị chậm

## V1. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC MUA SẮM VẬT TU

Mua sắm vật tư có thể theo hình thức trực tiếp từ nơi sản xuất vật tư hoặc qua các tổ chức thương mại trung gian.

Việc mua sắm vật tư trực tiếp từ nơi sản xuất có thể làm giảm bớt chi phí cho khâu trung gian, cũng có thể mua sắm theo hình thức đưa thẳng đến chân công trình hoặc qua kho trung gian, có qua khâu sắp xếp vật tư đồng bộ .

Việc mua sắm vật tư được thực hiện theo hình thức hợp đồng mua sắm, trong đó nói rõ yêu cầu số lượng và chất lượng vật tư, thời hạn cung cấp, giá cả, điều kiện thanh toán,
quy dịnh thưởng phạt. Trong trường hợp dặc biệt, việc mua sắm vật tư có thể áp dụng hình thức đấu thầu.

Để theo dõi và thực hiện công tác cung ứng vật tư trong doanh nghiệp phải có một bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này .

## VII. TỔ CHƯC KHO BÃI BẢO QUẢN VẬT TU

## 1. Nhiệm vụ của công tác bảo quản vật tư

- Tổ chức thu nhận vật tư theo đúng số lượng và chất lượng một cách chính xác nhờ các phương tiện cân, đo và thí nghiệm phù hợp;
- Tổ chức lưu kho hợp lý để bảo đảm chất lượng vật liệu, bảo đảm dễ dàng cho cấp phát và an toàn;
- Tổ chức cấp phát vật tư theo đúng tiến độ, số lượng và chất lượng yêu cầu;
- Thường xuyên kiểm kê và kiểm tra tình hình kho bãi để kịp thời phát hiện các sai sót nhằm khắc phục và sẵn sàng cung cấp thông tin về tình hình vật tư cho công tác quản lý sản xuất;
- Cùng bộ phận cung ứng tiến hành lập và thực hiện các hợp đồng mua sắm vật tư.


## 2. Các loại kho bảo quản vật tư

a) Các loai kho

Trong xày dựng, kho bảo quản vật tư có thể đặt ở vị trí trung gian hay tại chân công trình, có thể đặt phân tán hay tập trung, có thể là công trình lắp ghép sử dụng luân lưu hoặc xây dựng dùng cho một lần, kho có thể có mái che hay là bãi ngoài trời.
b) Yêu câu

- Trang bị cho kho bảo quản phải bảo đảm cho công việc thu nhận và cấp phát nhanh chóng với mức cơ giới hóa và tự động hóa phù hợp;
- Phải có quy chế lao động và an toàn trong kho một cách chặt chẽ.


## VIII. NHŨNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG XÂY DƯNG

Nghiên cứu các loại mất mát vật liệu khác nhau là để sử dụng chúng một cách hợp lý nhất trong quá trình xây dựng. Tuỳ thuộc vào nguyên nhân và nơi phát sinh phế liệu và mất mát vật liệu người ta phân chia các biện pháp trừ bỏ lãng phí vật liệu thành các nhóm:

- Liên quan đến quá trình vận chıyển.
- Liên quan đến quá trình gia công.
- Liên quan đến quá trình bảo quản trong kho.
- Liên quan đến quá trình lắp đặt kết cấu và chi tiết.


## 1. Nhóm biện pháp liên quan đến quá trình vận chuyển

Tổn thất về vận chuyển đối với một số loại vật liệu xây dựng thường lớn. Biện pháp cơ bản để trừ bỏ lãng phí vật liệu nẩy sinh trong quá trình vận chuyển là áp dụng công nghệ vận chuyển và xếp dỡ hợp lý nhất. Tuỳ theo đặc điểm, tính chất của từng loại vật liệu mà sử dụng các phương tiện vận chuyển khác nhau. Ví dụ đối với vật liệu rời và bụi nên đóng gói trong các bao bì, thùng chứa có độ kín thích hợp, vận chuyển bằng các toa két kín, việc dỡ được thực hiện bằng khí nén trực tiếp và theo đường ống vào thùng chứa của người tiếu thụ.

Đối với việc vận chuyển và phân phối hỗn hợp bê tông cần áp dụng rộng rãi bằng vận chuyển rung, máy đổ bê tông chấn động, máy bơm bê tông thủy lực và các thiết bị phân phối đặc biệt (vòi rung....).

Hiện nay, nhà cung ứng vận chuyển vật liệu đến chân công trình (hoặc kho của nơi mua) đang là hình thức được sử dụng phổ biến.

## 2. Nhóm biện pháp liên quan đến việc bảo quản trong kho

Tổn thất ở kho đối với một số vật liệu cũng đạt trị số rất lớn trong khi xếp đóng các vật liệu trực tiếp trên mặt đất, một phần vật liệu bị bẩn và trộn lẫn với đất. Ngoài ra nếu đống vật liệu không có sự ngản cách thì một phần vật liệu bị vương vãi khi vận chuyển trong khu vực xây dựng. Một số vật liệu khi bảo quản không tốt sẽ mất tính chất của mình hay trở nên không dùng được hoàn toàn dưới tác dụng của không khí ẩm và mưa... ví dụ vật liệu gỗ với độ ẩm cao dưới tác dụng trực tiếp của các tia mặt trời sẽ bị cong, thạch cao và xi măng khi để lâu trong kho với độ ẩm cao sẽ bị vón hòn và khi bị ướt sẽ dính kết lại thành không sử dụng được, vật liệu bằng kim loại nếu bị ẩm sẽ bị gỉ.

Biện pháp cơ bản để trừ bỏ mất mát vật liệu khi bảo quản ở trong kho là áp dụng các thiết bị chuyên môn ở kho và bãi phù hợp với nguyên tắc bảo quản vật liệu, đặc biệt cẩn tạo điều kiện và tuân theo đúng các yêu cầu thích hợp đối với việc bảo quản vật liệu về điĉ̀u kiện nhiệt độ, độ ẩm, cũng như các nguyên tắc xếp đặt và đổ đớng vật liệu xây dựng.

## 3. Nhóm liên quan đến quá trình gia công vật liệu

Biện pháp cơ bản để trừ bỏ lãng phí khi gia công vât liệu là áp dựng quá trình gia công vật liệu hợp lý, đó là:

- Đảm bảo thành phần pha chế vữa, bê tông và các hợp chất xây dựng khác, nâng cao độ chính xác của việc định liều lượng pha chế.
- Tìm mọi biện pháp thu nhặt phế liệu và mất mát vật liệu.
- Loại vật liệu sử dụng và chất lượng cúa nó phải phù hợp với yêu cầu cúa thiết kế. Nâng cao chất lượng vật liệu khi đưa vào chế tạo hổn hợp bê tông vữa
- Lựa chọn kích thước vật liĉ̣u phù hợp với kích thước của sản phấm.
- Áp dụng chế độ cắt gọt hợp lý, nâng cao độ chính xác khi cắt gọt, giảm bớt sai sót.
- Tận dụng phế liệu bằng cách dùng phế liệu với tư cách là vật liệu đế sứ dụng trong bộ phận hoặc công trình xây dựng khác cũng có thể gia công phế liệu thành vật liệu mới.

Cần tập trung phế liệu và phân lợi chúng cho phù hợp với việc sứ dụng chúng sau này, đồng thời mở rộng một cách hợp lý việc tổ chức các phân xưởng chuyên môn hay các xí nghiệp gia công phế liệu.

## 4. Nhóm biện pháp liên quan đến việc lắp đặt các kết cá́u và chi tiết vào công trình

Biện pháp cơ bản để trừ bỏ lãng phí vật liệu trong quá trình lắp đặt các kết cấu và chi tiết là áp dụng vật liệu và chi tiết có chất lượng cao phù hợp vớj yêu cầu của thiết kế và quá trình công nghệ thực hiện công tác, ngăn ngừa hư hỏng kihi thực hiện các quá trình xây dựng đã cho hay quá trình kề liền trước, đảm bảo sự phù hợp của kích thước vật liệu với kích thước của kết cấu, tăng số vòng quay của vật liệu sử dụng để chê tạo cong trình tạ thời...

Khi xảy ra hư hỏng trong sản xuất sẽ dẫn đến tổn thất rất lớn về vật liệu. Những tổn thất đó bao gồm vật liệu phụ thêm khi sửa lại chúng, cũng nhtr trong việc sửa lại những thiếu sót của sản phẩm, bán thành phẩm cung cấp cho công trường.

Nguyên nhân cơ bản phát sinh hư hỏng là những thiếu sót trong việc quản lý sản xuất, trình độ sản xuắt còn thấp của công nhân, thiếu sót trong việc chuẩn bị và kiểm tra.

Biện pháp cụ thể để ngãn ngừa mất mát vật liệu vì sản phẩm hư hỏng là:

- Tuân theo dúng quá trình công nghệ thực hiện công tác.
- Kiểm tra thường xuyên chất lượng vật liệu và sản phẩm nhận được cunng như quá trình tiến hành công tác.
- Tính toán và phân tích nguyên nhân hư hỏng từ đó tìm ra biện pháp để trừ bỏ chúng.
- Đảm bảo chất lượng cần thiết cuila dụng cụ và thiết bị.
- Nâng cao một cách có hệ thống trình độ kỹ thuật và vān hóa cúa cộng nhân.

Để thực hiện tốt các điều đó, cần tố chức trao đổi rộng rãi các kinh nghiệm sản xuất, áp dụng trên quy mô rộng lớn việc kiểm tra lẩn nhau giữa các đội và các bộ phận
cơng tác. Tiến hành có hệ thống trên các công trường các hội nghị bàn về chất lượng sản phẩm với sự tham gia của công nhân, đội trưởng sản xuất, ban chỉ huy công trường va lư vấn giám sát.

- Nâng cao việc sử dụng lại các vật liệu để chế tạo các cóng trình tạm thời.

Khi xây dựng và tháo dỡ các cong trình tạm thời thường có tổn thất lớn về vật liệu sử dưng luân chuyển, giá trị các vật liệu này chiếm một tỷ lệ đáng kể trong giá trị công trinh xây dựng. Biện pháp cụ thể để giảm chi phí về gỗ và vật liệu khi xây dựng công trình tạm thời là tăng số vòng quay của các vật liệu này. Điều đó có thể thực hiện bằng cách tiến hành việc xây dựng các công trình tạm thời bằng phương pháp lắp ghép. Việc lắp ghép và tháo dỡ các công trình tạm thời cần được thực hiện bằng những công cụ chuyen môn và những công nhân có trình độ tay nghề cao.

Ngoài ra cần tạo điều kiện thươngg, khuyến khích lợi ích vật chất cho công nhân tham gia công tác xây lắp, bảo quản các công trình tạm thời. Việc cải tiến chất lượng công tác xây dựng cũng là một nguồn tiết kiệm vật liệu rất lớn.

## F. TÔ CHÚCC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG - TIỀN LUƠNG TRONG DOANH NGHIỆP XAY DUUNG

## I. TỔ ('HÚC LAO ĐỘNG KH* AA HỌC TRONG XÂY DỤNG

## 1. Ý nghĩa của tổ chức lito động khoa học

Ngày nay khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, ngày càng đạt được những thành turu hết sức to lớn và đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Việc áp dụng rộng rãi các thành tựu khoa học kỹ thuật và sản xuất đã làm thay đổi cơ bản nội dung và tính chât cúa quá trình sản xuất. Ouá trình sản xuất thủ công phân tán trước đây dần được cai biến thành quá trình cơ khí hóa, tự động hóa với sự tập trung và chuyên môn hóa cao Quá trình lao động của con người giờ đây không đơn giản chỉ là quá trình hoạt động vè thể lực mà còn là quá trình hoạt động về thần kinh và trí óc. Người lao động không nhựng phải có sức khỏe mà còn phải có kiến thức, hiểu biết rộng, có trình độ chuyên môn cao. Sự xác định đúng đắn tình hình sản xuất, phản ứng nhanh trước các tình the xáy ra nhà̀m hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh đơnh trở thành tiêu chuần cẩn thiết đối với cán bộ, công nhân ngìmh xây dựng.

Tố chứe lao động đượe crị là khoa học là tổ chức lao động dựa trên cơ sớ các thành tựu khoa học và kinh nghiệ̣n tiên tiến, dược áp dụng một cách có hệ thống vào sản xuất. nó cho phép kết hợp tớt nhất giữa ky thuật và con người trong quá trình sản xuất thống nhất và đảm bảo sử dụng có hiệu quả nhất vật tư, lao dộng, nâng cao không ngừng năng suấl lao động, tạo diều kiện giữ gìn sức khỏe cho người lao động. làm cho lao động trở thành nhu cầu đẩu tiên cula cuộc sống.

Tổ chức lao động khoa học là quá trình sáng tạo thường xuyên, trong quá trình đó tổ chức lao động dược tiến hành phù hợp với trình độ phát triển của ky thuật và sản xuất.

Tở chức lao động khoa học nghiên cứu việc tổ chức lao động trên tất cả các phương diện kỹ thuật, kinh tế, sinh học, xã hội và pháp lý.

Đối tượng nghiên cứu của tổ chức lao động khoa học là lao động sống.
Mục đích của tổ chức lao động khoa học là: tạo điều kiện lao động thuận lợi nhất, giữ gìn và duy trì khả nāng làm việc của người lao động ở mức đọ cao và nâng cao sự hứng thú của người lao dộng.

## 2. Nội dung của tổ chức lao động khoa học

- Phân công lao động và hợp tác lao động;
- Tổ chức phục vụ nơi làm việc;
- Nghiên cứu và phổ biến các phương pháp lao động tiên tiến;
- Đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên;
- Hoàn thiện công tác định mức kỹ thuật lao động;
- Cải thiện điều kiện lao động và sức khỏe cho công nhân;
- Giáo dục ý thức tự giác đối với lao động, tôn trọng pháp luật Nha nước, kỷ luật lao động;
- Cải tiến tở chức lao động của công nhân phụ trợ.
a) Phân công lao động và hợp tác lao động

Đây là vấn đề trung tâm của tổ chức lao động khoa học và là yếu tố quan trọng nhát để tăng NSLD.

Phân công lao động và hợp tác lao động được tiến hành theo 3 giai đoạn:
Giai đoạn chuởn bị: Trên cơ sở phân tích các điều kiện sản xuất, kỹ thuật xác định giới hạn tối ưu của việc phân công hợp tác lao động về các mặt kinh tế-xã hội, sinh lý học cũng như xác định chức năng hợp lý của các loại hình tổ, đội sản xuất.

Giai đoạn thiết kế: Xác định thành phần về số lượng, nghề nghiệp, trình độ của các tổ, đội sản xuất. Xuất phát từ số cán bộ, công nhân viên hiện có để phân chia họ thành các tổ, đội. Cũng trong giai đoạn này, thiết kế kết cấu hợp lỵ̂ của các bu ̣̂hân quản lý và tính toán sơ bộ hiệu quả kinh tế của việc thànt, lập cac tố, đội sán xuất.

Giai đoạn áp dưng các giải pháp thiết kệ́: Nghiên cứu việc bố trí đầy đủ công việc thực tế của mổi thành viên trong tổ, đội và thiič̛̣ bị xác dịnh đièu kiẹ̀n tâm lý hụ̣ của toàn bộ cũng như từng bộ phận trong tổ đội, diều shỉnh sửa đổi các siải pháp hiết kế.

- Phân công lao động: Là quá trình phân chia chúng theo công nghệ, chức năng, trình độ, sức khoẻ, thời gian và phạm vi hoạt động cũng như các dấu hiệu khác và xác định tỷ lệ về mặt số lượng giữa các loại lao động.

Trong xây dựng, phân công lao động được tiến hành chủ yếu theo công nghệ và theo chức năng.

+ Phân công lao động theo công nghệ được xác định theo khối lượng và nội dung của quá trình sản xuất, tiếp đó còn tiến hành phân công theo trình độ và theo bước công việc.
+ Phân công lao động theo chức năng là xác định phạm vi trách nhiệm và chức năng của từng thành viên trong tổ, đội, phân công chức năng chính và phụ, chuyên môn hóa từng nhóm công nhân.

Áp dụng hình thức phân công lao động hợp lý có căn cứ khoa học sẽ tạo điều kiện để phối hợp hoạt động chặt chẽ và có hiệu quả giữa từng công nhân với nhau. Nó cho phép người lao động hiểu rõ chức năng sản xuất của mình, nắm vững công việc một cách nhanh chóng và làm việc với NSLD cao.

- Hợp tác lao động: là quá trình phối hợp hợp lý giữa các loại lao động và giữa những người lao động với nhau, nhằm hoàn thành một nhiệm vụ chung. Cũng như phân công lao động, hợp tác lao động cûng được thực hiện theo công nghệ, chức năng, trình độ và các dấu hiệu khác. Trong xây dựng sử dụng các hình thức hợp tác lao động sau: tổ chức lao động tập thể, kết hợp nghề, kết hợp chức năng, phục vụ nhiều máy và hợp tác giữa các mùa.

Hình thức tổ chức lao động tập thể được áp dụng hợp lý trong trường hợp không có khả năng phân công nhiệm vụ sản xuất cho những người lao động một cách riêng biệt hay không có khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn nếu chỉ giao cho một người, cũng như cần sự phối hợp chặt chẽ công tác sản xuất theo thời gian và không gian.

Tổ chức lao động tập thế xuất phát từ đơn vị cấu thành nhỏ nhất (về phương diện tổ chức thi công) của quá trình xây dựng là bước công việc.

Tuỳ theo nội dung, tính chất và mối quan hệ lẫn nhau giữa các bước công việc mà thành lập các tổ, đội sản xuất để hoàn thành công việc với năng suất cao.

Tổ sản xuất là đơn vị sản xuất nhỏ nhất trong xây dựng. Số lượng và thành phần nghề nghiệp, trình độ của công nhân trong tổ xác định trên cơ sở phân tích nội dung, tính chất, thời gian thực hiện công việc và mức độ phức tạp của công việc. Tổng hợp một số tổ có quan hệ mật thiết lẫn nhau thành đội sản xuất. Trong sản xuất xây dựng có 2 loại đội: (đội sản xuất chuyên nghiệp và đội sản xuất tổng hợp).

+ Đội sản xuất chuyên nghiệp (chuyên môn hóa): gồm những công nhân cùng một nghề và thực hiện một loại công việc. Khi áp dụng hình thức đội chuyên nghiệp cần tổ
chức phối hợp chặt chẽ công tác giữa các đội với nhau, nếu không, sẽ gây tình trạng lãng phí lớn về thời gian và làm cho quá trình sản xuất bị gián đoạn. Hơn nữa, do việc tính toán và trả lương của các đội không theo cùng một loại sản phẩm chung nên dễ có hiện tượng các đội ít hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, ít quan tâm lo lấng đến việc hoàn thành sản phẩm chung.
+ Đội sản xuất tổng hợp: là hình thức tổ chức tiên tiến nhất, bao gồm những công nhân nhiều ngành nghề khác nhau để thực hiện một số công việc có liên quan với nhau về mặt tổ chức kỹ thuật, áp dụng những hình thức này có thể thực hiện sự phân công hợp tác trong nội bộ thống nhất những công việc có liên quan mật thiết với nhau, nắm vững công việc của những nghề nghiệp liên quan với nhau và giúp đỡ nhau trong công tác. Hơn nữa, tiền lương của tất cả công nhân trong đội đều phụ thuộc vào số lượng sản phẩm chung. Vì vậy, NSLĐ của các đội sản xuất tổng hợp thường cao hơn NSLĐ của các đội chuyên nghiệp. Hình thức này áp dụng thích hợp nhất trong trường hợp khối lượng công tác phân tán lớn.

Để tổ chức các đội sản xuất tổng hợp tốt, cần chú ý giao khối lượng công tác kịp thời, cố gắng áp dụng hình thức giao khoán và thực hiện chế độ hạch toán kinh tế trong các đội.

Tóm lại: Tổ chức lao động khoa học cần xem xét sự kết hợp một cách có hiệu quả giữa phân công và hợp tác lao động.

## b) Tổ chức phuc vu nơi làm việc.

Nơi làm việc là khoảng không gian cần thiết để bố trí, xếp đặt các máy móc thiết bị, đối tượng lao động và sản phẩm xây dựng, cũng như để cho công nhân và máy móc thiết bị tham gia quá trình xây dựng đi lại, hoạt động.

Nội dung chủ yếu của tổ chức và phục vụ nơi làm việc là tổ chức không gian nơi làm việc, điều chỉnh sự bố trí máy móc thiết bị, công cụ, đối tượng lao động trong phạm vi nơi làm việc.

Mục đích của tổ chức không gian nơi làm việc là tạo điều kiện lao động thuận lợi và an toàn, sử dưng hiệu quả nhất diện tích nơi làm việc, thời gian làm việc nhờ sự trừ bỏ những di chuyển thừa trong phạm vi nơi làm việc.

Quy hoạch không gian nơi làm việc cần tính đến đặc điểm nhân chủng học của con người. Cần đảm bảo sự phù hợp giữa tầm vóc của người lao động với máy móc thiết bị khi xác định chiều cao của bề mặt nơi làm việc, kích thước của thiết bị và nở làm việc.

Quy hoạch nơi làm việc cần đảm bảo tư thế làm việc thuận lợi và phương pháp thao tác lao động hợp lý. Tuỳ đặc điểm, tính chất của công việc mà lựa chọn tư thế làm việc thuận lợi nhất, đảm bảo sự đi lại của con người và của các phương tiện vận tải thỏa mã̃ các điều kiện vệ sinh, các yêu cầu về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

Nguyên vật liệu, bán thành phẩm cần xếp đặt thế nào để công nhân có thể sử dụng một cách thuận lợi và để công việc vận chuyển chúng không cản trở quá trình lao động. Đối với những công cụ, dụng cụ sử dụng thường xuyên cần xếp đặt ở những nơi nhất định phù hợp với trình tự sử dụng chúng và với sự di chuyển của công nhân.

Một nội dung quan trọng của tổ chức không gian nợi làm việc là đảm bảo công cụ lao động cho mọi người. Điều đó nhằm giảm bớt chi phí lao động xã hội cần thiết trong viĉ̣c hoàn thành khối lượng công tác xây dựng với thời hạn đã quy định.

Thực chất của công tác phục vụ nơi làm việc là tiến hành chuẩn bị cho thi công, đây là một vấn đề quan trọng trong giai đoạn đầu của công tác quản lý xây dựng. Trước hết cần làm tốt các công việc sau:

+ Chuẩn bị cho thi công, lập các kế hoạch tác nghiệp, các bản hướng dẫn thi công.
+ Chuẩn bị tốt các loại máy xây dựng, thực hiện tốt các quy trình và chế độ bảo dưỡng kiểm tra máy.
+ Cung cấp kịp thời, đầy đủ các dụng cụ, công cụ và các loại vật tư ky thuật ngay tại nơi làm việc, đồng thời kiểm tra kỹ thuật các loại vật tư, kết cấu đó trước khi đưa vào sản xuất.
+ Đảm bảo trật tự cần thiết tại nơi làm việc.
Tóm lụi: Tổ chức lao động khoa học tại nơi làm việc là phân chia hợp lý nhất quá trình xây dựng thành các bước công việc, trên cơ sở đó bố trí, xếp đặt con người và máy móc một cách đúng đắn và tổ chức hợp lý mối quan hệ giữa chúng, trang bị và cung cấp kịp thời, dầy đủ mọi nhu cầu cần thiết cho nơi làm việc, áp dụng các sơ đồ công tác, chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.
c) Nghiên cứu và phổ biến các phương pháp lao đọng tiên tiến

Phương pháp lao động tiên tiến là phương pháp lao động mà các thao tác được thực hiện nhanh, gọn, nhịp nhàng, tốn ít công sức và thời gian, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật liệut và thỏa mãn các yêu cầu củ̉a ky y thuật an toàn lao động.

Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp lao động tiên tiến là biện pháp quan trọng để tăng NSLĐ trong xây dựng. Nội dung chủ yếu của nghiên cứu phương pháp lao động tiên tiến là phân tích phương pháp thao tác lao động của nhứng công nhân tiên tiến để đánh giá đúng ý nghĩa và sự hợp lý của từng thao tác trong quá trình đó. Trên cơ sở đó loại trừ các động tác, thao tác thừa, nặng nhọc, xây dựng phương pháp thao tác hợp lý, tốn ít công sức và thời gian.

Khi xây dựng phương pháp thao tác hợp lý cần cố gắng thay thế các động tác dài bằng động lác ngắn (bố trí vật liệu, dụng cụ tại chỗ làm việc, xếp đặt chúng phù hợp với sự vận động của công nhân). Xác định phương pháp chuyển động từ động tác này sang
động tác khác để đảm bảo các thao tác được liên tục, giảm bớt động tác thừa, phối hợp công việc của tay và chân, làm việc cả hai tay.

Khi so sánh chọn phương tiện cơ giới, công cụ, dụng cụ của công nhân cần chú ý những điểm sau:

+ Ảnh hưởng của công cụ lao động đến năng suất và giảm nhẹ lao động của công nhân
+ Chi phí vật liệu và chất lượng sản phẩm
+ Giá trị vật liệu và hao phí lao động để chế tạo công cụ, dụng cụ đó
+ Tính chất sử dụng của nó (hao mòn, chu kỳ sửa chữa...)
+ Thao tác có thuận tiện và dể dàng không
Hình thức phổ biến rộng rãi nhất các phương pháp lao động liên tiĉ́n là lập một quá trình thi công mẩu, trình bày dưới dạng biểu đổ kỹ thuật có kèm theo các tài liệu về thực chất của phương pháp tiên tiến, hiệu quả̉ của nó và những điều kiện tổ chức kỹ thuật cần thiết để áp dụng chúng.

Trước khi áp dụng những phương pháp này cần được thảo luận ở các tổ, đội công nhân tiên tiến và cán bộ kỹ thuật và được điều chỉnh cho phù hợp với kết quả thảo luận.
d) Đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên:

Việc đào tạo và nâng cao trình độ văn hóa ky thuật cho cán bộ công nhân viên có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức lao động khoa học cũng như việc thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật.

Việc đào tạa bồi dưỡng các loại cán bộ, công nhân có thể theo hình thức học tại chức tại các trường hoặc đào tạo trong thực tế sản xuất theo kiểu kèm cặp. Song song với việc đào tạo nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn còn phải kết hợp giáo dục ý thức trách nhiệm đối với chất lượng công tác và chấp hành nghiêm kỷ luật lao động. Ngoài ra còn cần phải tổ chức phổ biến các phương pháp lao động tiên tiến.

## e) Hoàn thiện công tác định múc kỹ thuật lao động

Tổ chức lao động khoa học tiến hành trên cơ sở các định mức có căn cứ khoa học. Vì vậy cần cảai tiến công tác định mức, nâng cao tính sát thực của nó. Cụ thể, cần đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ, nhân viên định mức có trình độ nghiệp vụ tốt, hoàn thiện phương pháp xây dựng dịnh mức khoa học, trang bị các công cụ mới nhất và kỹ thuật hiện đại để làm công tác này.

Các định mức kỹ thuật lao động phải được xây dựng trên cơ sở áp dụng các phương pháp lao động tiên tiến, các hình thức phân chia và hợp tác lao động tiên tiến và tổ chức tốt phục vụ nơi làm việc.
g) Cải thiện điều kiện lao đọng và sức khče công nhân:

Để cải thiện điều kiện lao động và sức khỏe công nhân cần áp dụng các biện pháp.

+ Cơ giới hóa từng bước và tiến tới toàn bộ những công việc nặng nhọc, tốn nhiều cong sức ;
+ Sử dụng các thiết bị cơ giới nhỏ, các công cụ, dụng cụ cải tiến nhằm giảm nhẹ lao động và giảm bớt tỷ trọng công việc thủ công trong xây dựng;
- Công xưởng hóa việc sản xuất các kết cấu phục vụ xây dựng;
+ Xây dựng chế độ lao động và nghỉ ngơi thích hợp với đặc điểm của sản xuất, tính chất, mức độ nặng nhọc và cường độ lao động;
+ Thay đổi phương pháp công tác trong các điều kiện sản xuất khác nhau.
Ngoài ra cần chú ý cải tiến công tác phục vụ đời sống, vệ sinh cho công nhân.
h) Giăo dục ý thức tư giác đối với lao động, tôn trọng pháp luật Nhà nước, kỷ luật lao dộng

Đây cūng là nội dung quan trọng của tổ chức lao động khoa học. Để thực hiện công tác này cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng nề nếp sản xuất với kỷ luật lao động cao.
i) Cải tiến tổ chức lao động của công nhân phụ trợ

Trong xây dựng còn sử dụng rất nhiều lao động thủ công để thực hiện những công tác phục vụ cho các máy thi công. Cải tiến tổ chức lao động những công nhân này để giảm bớt (đi đến loại trừ) công việc thủ công là một vấn đề quan trọng nhằm nâng cao NSLĐ.

Để giảm bớt số lượng công nhân theo máy cần tận dụng thời gian làm việc kết hợp nghề nghiệp. Nghĩa là, một công nhân có thể đảm nhận nhiều nghề khác nhau, cơ giới hớa những công việc phụ trợ có khối lượng lớn có nhiều lao động hoặc áp dụng các biện pháp tở chức quản lý như công tác bảo quản, chuẩn bị thi công phụ trợ.
k) Tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa và khuyến khich vật chất

Kết hợp đúng đắn các phong trào thi đua XHCN với việc thực hiện chế độ khuyến khích vật chất sẽ làm cho công nhân trên cơ sở nâng cao nhiệt tình cách mạng, ý thức làm chủ tập thể và tinh thần trách nhiệ̣m càng phát huy hơn nữa đến thành quả sản xuất, do đó ra sức cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng tạo để nâng cao NSLĐ, tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm.

## II. ĐỊNH MỨC SỬDỤNG LAO ĐỘNG, NÃNG SUẤT LAO ĐỘNG

## 1. Định mức sử dụng lao động

a) Ý nghĩa của định múc kỹ thuật lao động

Ba yếu tố của quá trình sản xuất là: lao động, tư liệu lao động và đói tượng lao động, trong đó lao động là yếu tố căn bản nhất

Lao động là điều kiện cần thiết hàng đầu và cơ bản nhất của cuộc sống xã hội loài người, nó cung cấp những tư liệu sinh hoạt cho cuộc sống. Bộ phận chính để thực hiện tổ chức lao động hợp lý là công tác định mức kỹ thuật lao động, được xây dựng trên cơ sở quy trình công nghệ và những kinh nghiệm sản xuất tiên tiến.

Định mức kỹ thuật lao động là mức quy định lượng lao động cần thiết để hoàn thành một công tác nào đó trong điều kiện tổ chức kỹ thuật nhất định với công nhân có trình độ chuyên môn tương ứng.
b) Nội dung của công tác định mức ky thuật lao động bao gồm:

- Nghiên cứu tổ chức quá trình sản xuất, tổ chức lao động và chi phí thời gian làm việc của công nhân với mục đích hoàn thiện và đưa vào sản xuất những hình thức tổ chức lao động hợp lý làm phương thức cho việc nâng cao NSLD, hạ giá thành sản phẩm và cải thiện điều kiện lao động;
- Xác định chi phí thời gian lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ công tác (định mức thời gian) thích ứng với điểu kiện phát triển kỹ thuật và tổ chức sản xuất hiện tại;
- Tạo điều kiện để tổ chức tiền lương phù hợp với nguyên tắc phân phối theo số lượng và chất lượng lao động;
- Nghiên cứu phương pháp lao động tiên tiến, phổ biến chúng một cách rộng rãi, tổ chức các phong trào thi đua XHCN .
c) Vai trò của dịnh mức ky thuật lao động trong việc tổ chức lao động và kế hoạch hóa sản xuất

Tất cả các hoạt động như: tổ chức lao động hợp lý, bố trí công nhân theo nơi làm việc phù hợp với trình độ của họ và cấp bậc công việc, việc xác định hình thức tổ chức lao động hợp lý cho các loại công việc khác nhau (cá nhân, nhóm, tổ...) và tở chức nơi làm việc, sự cấu tạo hợp lý các ca kíp và nội quy của nó, việc áp dụng các phương pháp lao đọng tiên tiến và tổ chức thi đua $\mathrm{XHCN} . .$. đều trực tiếp hoạc gián tiếp gắn liền với định mức lao động.

Định mức lao động là cơ sở của sự hoàn thiện tổ chức lao động trong các doanh nghiệp và trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Với định mức lao động, có thể xét lao động của công nhân trong sản xuất đã được tổ chức hợp lý và sử dụng có hiệu quả hay không. Vì vậy cần phải bố trí lao động một cách hợp lý trong quá trình sản xuất, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của mổi cong nhân và thời gian sản xuất của từng nơi công tác cũng như trong toàn doanh nghiệp. Nhờ có định mức lao động, đã giải quyết được các vấn đề tương tự về sự phân phối lao động ở trong các tổ chức sản xuất, tổ chức nơi làm việc và các vấn đề khâc có liên quan của tổ chức lao động trong doanh nghiệp.

Định mức lao động có ý nghĩa đặc biệt đối với kế hoạch hóa sản xuất của doanh nghiệp. Kế hoạch của các doanh nghiệp được lập ra trên cơ sở toàn bộ hệ thống định mức lao động, định mức sử dụng thiết bị máy móc, định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.... Định mức chi phí thời gian làm việc chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống định mức đó.

Trên cơ sở định mức thời gian làm việc, tiến hành tính toán khả năng thiết bị trong sản xuất, bố trí và xác định nơi làm việc, phạm vi và năng lực sản xuất của toàn bộ doanh nghiệp, kế hoạch hóa việc đào tạo cán bộ, công nhân.

Xuất phát từ định mức thời gian xác định được nhu cầu về công nhân theo số lượng, nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, tiến hành tính toán nhiệm vụ tăng NSLĐ, nhu cầu về quỹ tiền lương và xác định chi phí tiền lương trên đơn vị sản phẩm.

Cũng trên cơ sở định mức thời gian có thể lạ̣p ".̀ Yác dịnh nhiệm vụ kế hoạch của các đội:khu vực và các nơi làm việc hàng tháng, tuần lị̣̆̀y ca...tính toán thời hạn chu kỳ làm việc của máy, tiến độ sản xuất...

Định mức lao động còn có tác dụng rất lớn trong viẹc tổ chức, phát triển phong trào thi đua XHCN , là công cụ thúc đẩy người chậm tiĉ́n đuổi kịp người tiên tiến, là tiêu chuẩn khách quan để người lao động phấn đáu nâng cao trình độ chuyên môn và hiểu biết kỹ thuật, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao hơn nữa năng suất lao động.

## d) Các bộ phận cấu thành cuia quá trình xây dựng

Để giải quyết các nhiệm vụ của công tác định mức kỹ thuật lao động, xây dựng định mức, nghiên cứu phươnng pháp lao động tiên tiến... việc nghiên cứu quá trình xây dựng được tiến hành bằng cạ́ch phân chia quá trình xây dựng thành các bộ phận cấu thành của nó. Việc nghiên cứu như vậy cho phép xác định được những tính chất quy luật ảnh hưởng đến trị số của chi phí lao động và chi phí thời gian sử dụng máy.

Phần nhỏ nhất của quá trình xây dựng trong công tác định mức là động tác. Động tác là tổng hợp những vận động của công nhân theo một mục đích và hướng nhất định, chúng được thực hiện theo một trình tự xác định đảm bảo nội dung công nghệ cần thiết của quá trình lao động. Nội dung của bất kỳ quá trình lao động nào cunng được đặc trưng bởi sự tổng hợp của các động tác có liên quan với nhau về mặt tổ chức và công nghệ. Ví dụ: để xếp đá vào vị trí cần xây (trong việc xây móng đá) người công nhân cần thực hiện một số động tác: quay đầu nhìn đống đá, giơ tay, nâng hòn đá, đặt hòn đá vào vị trí xây... Người công nhân thực hiện những động tác này trực tiếp bằng tay, chân, mắt hoặc toàn thân.

Tổng hợp những động tác có liên quan với nhau về mặt công nghệ khi thực hiện những bộ phận riêng biệt của quá trình lao động gọi là thao tác: Thao tác là đối tượng để nghiên cứu và xác định nội dung, kết cấu hợp lý của quá trình xây dựng.

Thao tác được phân thành thao tác chính và thao tác phụ. Thao tác chính là thao tác trực tiép thực hiện việc làm ra sản phẩm làm cho mục đích việc chế tạo sản phẩm được thực hiện. Thao tác phụ là thao tác nhằm đảm bảo thực hiện thao tác chính.

Tổng hợp các thao tác nhằm thu được kết quả nhất định, có thể đo và thống kê một cách đúng đắn, tức là sản phẩm ban đầu gọi là bước công việc : Bước công việc là thành phần chủ yếu của quá trình xây dựng, nó không thể phân chia về phương diện tổ chức và phương diện công nghệ mà chỉ có thể phân chia theo dấu hiệu lao động. Bước công việc dược đặc trưng bởi sự cố định của thành phần công nhân, nơi làm việc, thiết bị hay công cụ lao động và đới tượng lao động. Việc thay đởi một trong các đặc trưng trên có nghīa là đã thay đổi sang một bước công việc khác.

Bước công việc là mấu chốt để định ra quy trình thao tác hợp lý, đồng thời là đối tượng để xây dựng định mức kỹ thuật lao động.

Tổng hợp các bước công việc có liên quan với nhau về mặt công nghệ do những công nhân cố định thực hiện tạo thành quá trình xây dựng đơn giản.

Quá trình xây dựng đơn giản : Được đặc trưng bởi sự cố định về số lượng bước công việc cấu thành nó. Số lượng bước công việc trong một quá trình xây dựng dơn giản nhiều hay ít phụ thuộc vào quy mô, tính chất xây dựng, trình độ trang bị thiét bị và chuyên môn hóa, trình độ tổ chức lao động.

Tổng hợp một số quá trình xây dựng có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về mặt tổ chức nhằm hoàn thành sản phẩm cuối cùng tạo thành quá trình xây dựng tổng hợp.


Các thao tác
So đồ phân loụi quá trình xây dụng

## e) Phân tích chi phi thời gian làm việc

Nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức định mức lao động trong xây dựng là hướng tới việc hoàn thiện quá trình xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công nhân và của thiết bị, xác định các định mức có căn cứ khoa học.

Để giải quyết nhiệm vụ này cần nghiên cứu một cách có hệ thống thời gian làm việc của công nhân. Đây là phương pháp hợp lý nhất, trên cơ sở đó lập dự án quá trình lao động, hoàn thiện các định mức thời gian, nghiên cứu và tổng hợp các kinh nghiệm sản xuất tiên tiến.

Nghiên cứu chi phí thực tế về thời gian làm việc của công nhân cho khả năng vạch ra những thời gian tổn thất và nguyên nhân của những tổn thất đó, nghiên cứu biện pháp để khắc phục chúng nhằm nâng cao NSLD. Để đạt mục đích đó ta cần phân loại chi phí thời gian thành từng nhóm với yêu cầu phải nêu lên được sự tham gia của công nhân trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, phân biệt thời gian công tác và thời gian gián đoạn, nêu rō chi phí thời gian cần thiết, hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất.

Việc phân loại chi phí thời gian cần phù hợp với mục đích, nhiệm vụ và đặc tính của phương pháp xác định định mức kỹ thuật.

Thời gian làm việc của công nhân bao gồm thời gian làm việc có dịnh mức và thời gian làm việc không có định mức (xem sơ đồ phân loại thời gian làm việc của công nhân).

## * Thời gian làm việc có dịnh múc gồm:

- Thời gian tác nghiệp là thời gian trực tiếp dùng vào việc chế tạo sản phẩm hoặc hoàn thành một công việc nhất định phù hợp với quy trình kỹ thuật thi công và chất lượng sản phẩm. Thời gian tác nghiệp lại gồm :
+ Thời gian tác nghiệp chính: là thời gian tiêu hao để thực hiện các thao tác chủ yếu trong quá trình thi công, làm thay đổi hình dáng, kích thước, thành phần, tính chất, cách sắp xếp giữa các bộ phận của đối tượng lao động và thực hiện mục đích của công việc. Nó còn gồm cả việc kiĉ̉m tra, quan sát hû̃u ích và cá c di chuyển không thể tránh khỏi về phương diện kỹ thuật thi công.
+ Thời gian tác nghiệp phụ: là thời gian tieu hao cho các công việc chăm sóc, điều chỉnh dụng cụ, máy móc và nơi làm việc, xủy ra xen kẽ trong quá trình thi công, (nếu các công việc này xảy ra ở đầu hoặc cuối ca thì lại thuộc thời gian chuẩn kết).

Qua nghiên cứu thời gian tác nghiệp ta thấy nếu tỷ lệ thời gian tác nghiệp trong ca (ngày) càng lớn càng tốt và nếu thời gian tác nghiệp cho một đơn vị sản phẩm càng nút ngắn càng tốt .

So đồ phân loại thòi gian làm việc của công nhân
-Thời gian chuẩn bị - kết thúc là thòi gian cần thiết để người công nhân sử dụng trong việc chuẩn bị và kết thúc công việc. Chi phí thời gian này chỉ có ở trước khi bắt đầu và sau khi hoàn thành công việc. Thời hạn của nó không phụ thuộc vào khối lượng công tác lúc chuẩn bị, trong khi tiến hành và kết thúc công tác.

* Thờ gian ngùng và nghỉ được định múc gồm:
- Ngừng việc vì lý do kỹ thuật và tổ chức thi công là thời gian ngừng việc hợp lý không thể tránh khỏi do tính chất của quá trình thi công
- Thời gian nghỉ giải lao và nhu cầu tự nhién là thời gian người công nhân nghỉ ngơi trong quá trình làm việc với mục đích ngān ngừa sự mệt nhọc, duy trì khả nāng làm việc bình thường và thời gian để công nhân giải quyết các nhu cầu tự nhiên như uống nước, đại tiểu tiện... số lượng thời gian này nhiều hay ít phụ thuộc vào điều kiện lao động.
* Thời gian làm việc không được định múc góm:
- Thời gian làm việc không phù hợp với nhiệm vụ là thời gian hao phí cho các công việc không thấy trước (xảy ra có tính chất ngẩu nhiên trong quá trình thi công mà phải giải quyết) và thời gian làm công tác thừa không có trong quá trình thi công như sửa lại các chổ làm hỏng, không đúng quy cách, kém chất lượng hoạac những công việc ngoài kế hoạch.
- Thời gian ngùng không được định mức gồm:
+ Thời gian ngừng việc do tổ chức sản xuất tồi như tìm bản vẽ, tìm dụng cụ, do để dụng cụ, bản vẽ không đúng nơi quy định .
+ Thời gian ngừng vì nguyên nhân khách quan có tính chất ngẫu nhiếı như mưa, bão, mất điện, mất nước ...
+ Thời gian ngừng do công nhân vi phạm kỷ luật lao đợng như nghỉ tự do, di muộn về sớm...
g) Định múc hao phí thời gian lao đọng cho một đơn vị sản phẩm .

Được tính toán theo công thức sau:

$$
\begin{align*}
& \mathrm{D}=\mathrm{T}_{\mathrm{tn}} \frac{100}{100-\left(\mathrm{t}_{\mathrm{ck}}+\mathrm{t}_{\mathrm{gl} 1}+\mathrm{t}_{\text {ngkt }}\right)}  \tag{1}\\
& \mathrm{D}=\mathrm{T}_{\mathrm{tn}}+\mathrm{T}_{\mathrm{ck}}+\mathrm{T}_{\mathrm{gl}}+\mathrm{T}_{\text {ngkı }} \tag{2}
\end{align*}
$$

Trong đó:
Đ: định mức hao phí thời gian cho một đơn vị sản phẩm (hoạ̃c một đơn vị khới lượng công tác);
$\mathrm{T}_{\mathrm{tn}}$ : thời gian tác nghiệp tính cho một đơn vị sản phẩm (tính theo số tuyệt đới);
$\mathrm{T}_{\mathrm{ck}}$ : thời gian chuẩn kết tính cho một đơn vị sản phẩm (tính theo số tuyệt đối);
$\mathrm{T}_{\mathrm{g} \mathrm{l}} ; \mathrm{T}_{\text {ngkk }}$ : thời gian nghỉ giải lao và nhu cẩu tự nhiên, thời gian ngừng vì lý do kỹ thuật, thời gian phải chờ hợp lý theo quy trình sản xuất tính cho một đơn vị sản phẩm (tính theo số tuyệt đối);
$\mathrm{t}_{\mathrm{ck}} ; \mathrm{t}_{\mathrm{g}} ; \mathrm{t}_{\mathrm{ngk} \mathrm{k}}:$ thời gian chuẩn kết, thời gian nghỉ giải lao, thời gian ngừng ky thuật tính theo (\%) so với tổng thời gian của quá trình định mức.

## 2. Năng suất lao dộng trong xây dựng

a) Khái niệm, ý nghĩa của năng suất lao động

* Khái niệm

Năng suắt lao động (NSLD) là mức đo kết quả của một hoạt động sản xuất có ý nghĩa của con người trong một thời gian nhất định. Trình độ của NSLĐ được biểu thị bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc bằng thời gian lao động tiêu hao để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

Cần phân biệt NSLĐ cá biệt và NSLĐ xã hội.

- NSLD cá biệt: Là khối lượng sản phẩm được sản xuất tính bình quân cho một người lao động trong một đơn vị thời gian. Tức là số lượng lao động được đầu tư vào sản phả̉m. Nó được đo bằng những chi phí lao động của con người trên một đơnn vị sản phẩm. Khi NSLĐ càng cao thì lượng lao động cho một đơn vị sản phẩm càng thấp và ngược lại. Đây cũng chính là cơ sở tạo thu nhập một cách chính đáng cho người lao động.

Khi xét về hao phí lao động thì NSLĐ cá biệt chủ yếu xét tới hao phí lao động sống mà người công nhân đã tiêu hao trực tiếp để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm, ít xét tới lao động vật hóa.

- NSLD xã hội: Là hiệu quả chung của lao động xã hội trong quá trình sản xuất ra một đơn vị sản phẩm nhất định. NSLĐ xã hội được xác định bởi toàn bộ những chi phí lao động xã hội trên một đơn vị sản phẩm. Tức là bao gồm cả hao phí lao động sống và lao động vật hóa.

NSLĐ xã hội không phải là sự tổng hợp đơn thuần của NSLĐ cá nhân cùng tiến hành một quá trình sản xuất thống nhất mà là sự tổng hợp các NSL.Đ của những người trong các ngành sản xuất khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Chỉ tiêu này xác định rất khó, rất phức tạp, vì vậy hầu hết NSLĐ xã hội được xác định thông qua thu nhập quốc dân trên một người lao động trong lĩnh vực sản xuất. Còn trong các doanh nghiệp, trong các ngành chủ yếu tính NSLD cá biệt.

Vậy muốn tāng NSLD xã hội ta phải chú ý tới mọi sự thay đởi lao động trong xã hội để tiết kiệm đưọc tổng số lao động xã hội cần thiết trong việc sản xuất ra sản phẩm.

## * Ý nghĩa của năng suất lao động:

Xã hội loài người luôn phát triển và thay đổi từ chế độ xã hội này sang chế độ xã hội khác. Sự thay đổi đó có tính quy luật, song nó không phải do quyền thống trị xã hội ấy quyết định mà là do NSLĐ quyết định. V.I. Lênin đã nới: "Xét cho cùng thì NSLD là cái quan trọng nhất, cơ bản nhất cho thắng lợi của trật tự xã hội mới, NSLĐ là một vấn đề chiến lược quan trọng vận hành xí nghiệp. Đó là một kinh nghiệm quý báu cho tất cả các xí nghiệp muốn mở rộng và phát triển ".

Trong công cuộc đổi mới cơ chế quản lý hiện nay, chỉ tiêu NSLĐ là một trong những tiêu chuẩn đánh giá sự đổi mới. Chính mức tăng NSLD ở mỗi đơn vị cơ sở, mổi nhà nước XHCN đã tạo khả nảng mở rộng tích lũy và tiêu dùng, tăng mức sống cho nhân dân, củng cố quốc phòng, tạo điều kiện nâng cao trình độ của nền kinh tế quốc dân.
b) Căc chỉ tiêu dặc tritng năng suất lao động:

* NSLD tính theo hiện rật:

Biểu thị khối luợng sản phẩm bằng hiện vật $\left(\mathrm{m}^{3}, \mathrm{~m}^{2}\right.$...) ) do một người làm ra trong một đơn vị thời gian.
$W_{h v}=\frac{Q}{T}$ ( $\mathrm{m}^{3} /$ giờ công; ngày công $\mathrm{m}^{2}$ /giờ công; ngày công...)
Trong đó:
$\mathrm{W}_{\mathrm{hv}}$ : NSLĐ tính bằng hiện vật;
Q: khối lượng công tác xây lắp hoàn thành ( $\mathrm{m}^{2}$ xây; $\mathrm{m}^{3}$ đất đào; $\mathrm{m}^{2}$ trát...);
T: Iượng thời gian lao động hao phí để hoàn thành khối lượng công tác Q (tởng giờ cong; tổng ngày công; người bình quân).

- Uu điển: Tính toán nhanh, phản ánh sát thực tế, không phụ thuộc giá cả và cơ cấu công tác.
- Nhtợc điển: Chỉ dùng để tính cho từng công việc riêng biệt và không thể tính NSLĐ chung cho toàn doanh nghiệp (trừ các doanh nghiệp thuộc loại hình khối lượng lớn, chỉ sản xuất một loại sản phẩm).

Ví dụ: Một tở 5 công nhân đào đất trong 4 ngày được $30 \mathrm{~m}^{3}$ đất, vậy NSLĐ bình quân 1 ngày công sẽ là :
$\mathrm{W}=30:(4 \times 5)=1,5$ ( $\mathrm{m}^{3} /$ ngày công $)$

* NSLD tính bäng thời gian

Biểu hiện lượng thời gian lao động hao phí cho một đơn vị sản phẩm:
$W_{1}=\frac{T}{Q}$ Giờ công (ngày công) /l dơn vị sản phẩm

Trong đó:
$\mathrm{W}_{\mathrm{t}}$ : NSLĐ tính theo thời gian .
Ví dụ: Vẩn ví dụ trên $W_{t}=20 ; 30=0,66$ ngày công $/ \mathrm{m}^{3}$ đất .

- Ưu điểm: Phản ánh chính xác mức độ NSLĐ của công nhân. Muốn xác định chính xác phải theo dõi chặt chẽ mức dộ tiêu hao thời gian làm việc thực tế của công nhân trong quá trình thực hiện công tác. Đây cũng chính là cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thớng định mức thời gian ở đơn vị cơ sở.
- Nhược điểm: cũng như NSLD tính bằng hiện vạt .
* NSLD tính bàng giá trị

Biểu thị giá trị sản lượng do một người làm ra trong một đơn vị thời gian :

$$
\mathrm{W}_{\mathrm{s}}=\frac{\mathrm{Q} \cdot \mathrm{P}}{\mathrm{~T}} \text { (dồng/ngày, giờ công) }
$$

Trong dó:
$W_{g}$ : NSLD tính bằng giá trị;
Q: Khới lượng sản phẩm, tính bằng hiện vật ;
P: Đơn giá một đơn vị khối lượng sản phẩm hoặc một đơn vị khôi lượng công tác .
Ví dụ: Giá trị sản lượng thực hiện trong kỳ của đơn vị là 32 triệu đồng. Tơng sớ ngày công xây lắp là 2000 ngày công.

Vậy: $\quad W_{g t}=32.000 .000: 2.000=16.000$ d/ngày công

$$
\text { Hoặc: } \quad=32.000 .000:(2.000 \times 8)=2.000 \mathrm{~d} / \text { giờ công }
$$

- Uu điểm: Cho phép tổng hợp NSLĐ của nhiều loại công việc khác nhau và có thể tiến hành kế hoạch hóa tởng hợp cũng như tính NSLĐ ở các khâu từ cống trình đến toàn ngành. Do đó NSLD tính bằng giá trị thường dược sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp khi lập kế hoạch, báo cáo và phân tích NSLD.
- Nhược điểm: chịu ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu, phụ thuộc cơ cấu công tác. Chính vì vậy khi sử dụng chỉ tiêuu này ở các tổ chức xây lắp thường có xu hương chạy theo những công việc có khối lượng vật tư lớn, giá trị cao dẫn tới tình trạng không dứt điểm, ảnh hưởng tới tiến độ thi công.


## c) Đánh giá năng suất lao động

NSLD là chỉ tiêu chất lượng, thể hiện hiệu quả của việc sử dụng lao động.
Trong thống kê phân tích thường xem xét một số chỉ tiêu NSLD sau đây:

- NSL.Đ bình quân một công nhân viên xây lắp ( $\mathrm{W}_{\mathrm{cnv}}$ )

$$
\mathrm{W}_{\mathrm{crv}}=\frac{\mathrm{G}}{\mathrm{~S}_{\mathrm{cnv}}}
$$

- NSLĐ bình quân một công nhân xây lắp ( $\mathrm{W}_{\mathrm{cn}}$ )

$$
\mathrm{W}_{\mathrm{cn}}=\frac{\mathrm{G}}{\mathrm{~S}_{\mathrm{cn}}}
$$

- NSLĐ bình quân một ngày công xây lắp ( $\mathrm{W}_{\mathrm{n}}$ )

$$
\mathrm{W}_{\mathrm{ng}}=\frac{\mathrm{G}}{\mathrm{~T}_{\mathrm{ng}}}
$$

- NSLĐ bình quân một giờ công xây lắp $\left(W_{z i}\right)$

$$
\mathrm{W}_{\mathrm{g}^{i}}=\frac{\mathrm{G}}{\mathrm{~T}_{\mathrm{gi}}}
$$

Trong đó:
G: Giá trị khối lượng công tác xây lắp hoàn thành .
$\mathrm{S}_{\mathrm{cn} \text { v }}$ Số công nhân viên xây lắp bình quân.
$\mathrm{S}_{\mathrm{cn}}$ : Số công nhân xây lắp bình quân.
$\mathrm{T}_{\mathrm{ng}} ; \mathrm{T}_{\mathrm{g} i}$ : Tổng số ngày công; tổng số giờ công làm việc thực tế.

- NSLĐ bình quân một công nhân trong kỳ (tháng, quý, năm) xác định như sau $\mathrm{W}=\mathrm{a} \times \mathrm{b} \times \mathrm{W}_{\mathrm{g} ~}$

Trong đó:
W: NSLD bình quân một công nhân trong kỳ.
a: số ngày làm việc bình quân trong kỳ.
b: số giờ làm việc bình quân trong ngày.
$\mathrm{W}_{\mathrm{z}}$ : NSLD bình quân một giờ công.
Giữa các loại NSLĐ trên có mối quan hệ với nhau như sau:

$$
\mathrm{W}_{\mathrm{cnv}}=\frac{\mathrm{G}}{\mathrm{~S}_{\mathrm{cnv}}}=\frac{\mathrm{S}_{\mathrm{cn}}}{\mathrm{~S}_{\mathrm{cnv}}} \times \frac{\mathrm{G}}{\mathrm{~S}_{\mathrm{cn}}}
$$

Trong đó:
$\frac{\mathrm{S}_{\mathrm{cn}}}{\mathrm{S}_{\mathrm{cnv}}}$ : là tỷ trọng công nhân xây lắp trong số công nhân viên xây lắp.

$$
\frac{\mathrm{G}}{\mathrm{~S}_{\mathrm{cn}}} \text { : là NSLĐ bình quân một công nhân xây lắp. }
$$

Vậy muốn tảng NSLD của công nhân viên xây lắp phải tăng số công nhân trực tiếp xây lắp và tăng năng suất lao động của họ.

$$
\begin{equation*}
\mathrm{W}_{\mathrm{cn}}=\frac{\mathrm{G}}{\mathrm{~S}_{\mathrm{cn}}}=\frac{\mathrm{T}_{\mathrm{ng}}}{\mathrm{~S}_{\mathrm{cn}}} \times \frac{\mathrm{T}_{\mathrm{gi}}}{\mathrm{~T}_{\mathrm{ng}}} \times \frac{\mathrm{G}}{\mathrm{~T}_{\mathrm{gi}}} \tag{1}
\end{equation*}
$$

Trong dó:
(1): là số ngày làm việc bình quân của một công nhân xây lắp.
(2): là số giờ làm việc bình quân một ngày công xây lắp.
(3): NSLĐ bình quân một giờ công xây lắp.

Vậy muốn tãng NSLĐ của một công nhân xây lắp phải chú ý 2 yếu tố :

- Tăng cuờng thời gian làm việc thực tế (tãng số ngày làm việc thực tế trong kỳ và tăng số giờ làm việc thực tế trong ngày);
- Tãng NSLĐ bình quân một giờ công.

Để đánh giá tình hình tăng NSLD, ta so sánh các chỉ tiêu NSLD giữa thực tế và kế hoạch để thấy được sự tăng hay giảm NSLD, đồng thời xác định mức độ ảnh huởng của các nhân tố tới sự tăng, giảm đó. Qua đó có biện pháp khắc phục ảnh hưởng của các yếu tố tiêu cực làm giảm NSLD, nhằm không ngừng tăng NSLD.

Để so sánh, người ta có thể dùng 2 phương pháp:

+ So sánh băng số tuơng đối: Cho biết NSLĐ thực tế tăng hoặc giảm bao nhiêu (\%) $s o$ với kế hoạch.

Néúu gọi $\mathrm{W}_{\mathrm{th}}^{0}, \mathrm{~W}^{1}{ }_{\mathrm{th}}$ : là NSLD tháng theo kế hoạch và theo thực tế.
$\mathrm{a}^{0}, \mathrm{a}^{\text {: }}$ : là số ngày làm việc bình quân của một công nhân trong tháng theo kế hoạch và theo thực tế .
$b^{\circ}, b^{\prime}$ : số giờ làm việc bình quân trong ngày theo kế hoạch và theo thực tế.
$W_{p i}^{\circ}, W_{g}^{\prime}$ : là NSLĐ bình quân 1 giờ công theo kế hoạch và thực tế.
$K_{t}$ : là tỷ lệ tăng (giảm) NSLĐ thực tế so với kế hoạch .

$$
\begin{gathered}
K_{\mathrm{t}}=\frac{\mathrm{W}_{\mathrm{th}}^{\mathrm{l}}}{\mathrm{~W}_{\mathrm{th}}^{0}}=\frac{a^{1}}{a^{0}} \times \frac{b^{1}}{b^{0}} \times \frac{\mathrm{W}_{\mathrm{gi}}^{\prime}}{W_{\mathrm{gi}}^{0}}=(\%) \\
\text { (1) }
\end{gathered}
$$

Trong đó:
(1) ảnh hưởng của số ngày làm việc bình quân tới $K_{4}$.
(2) ảnh hưởng của số giờ bình quân trong ngày tới $\mathrm{K}_{1}$.
(3) ảnh hưởng của NSLĐ giờ tới $\mathrm{K}_{\mathrm{t}}$.

+ So sánh bằng số tuyệt đối: Cho biết NSLD thực tế tăng (giảm) bao nhiêu tiền so với kế hoạch:

$$
\pm \Delta \mathrm{W}_{\mathrm{th}}=\mathrm{W}_{\mathrm{th}}^{1}-\mathrm{W}_{\mathrm{th}}^{\mathrm{o}}
$$

Trong đó:
$\Delta \mathrm{W}$ : mức chênh lệch NSLĐ thực tế so với kế hoạch

$$
\begin{aligned}
& W^{\prime}=a^{\prime} \times b^{\prime} \times W^{\prime}{ }_{q i} \\
& W^{o}=a^{o} \times b^{\circ} \times W^{\circ}{ }_{g i} \\
& \Delta \mathrm{~W}=\mathrm{a}^{1} \times \mathrm{b}^{1} \times \mathrm{W}_{\mathrm{gi}}^{1}-\mathrm{a}^{\mathrm{o}} \times \mathrm{b}^{\mathrm{o}} \times \mathrm{W}_{\mathrm{g} j}^{o} \\
& =\left(a^{1}-a^{\circ}\right) b^{\circ} W_{g i}^{o} \times\left(b^{i}-b^{\circ}\right) a^{1} W_{g i}^{o}+\left(W_{g i}^{1}-W_{g i}^{o}\right) a^{1} b^{1}
\end{aligned}
$$

(1)
(2)
(3)

Trong đó:
(1): ảnh hưởng của số ngày làm việc bình quân của công nhân trong tháng tới $\Delta \mathrm{W}$;
(2):ảnh hưởng của số giờ làm việc bình quân trong ngày tới $\Delta \mathrm{W}$;
(3):ảnh hưởng của NSLĐ bình quân giờ tới $\Delta W$.

Ví dụ: Hãy đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch NSLD của một công nhân trong tháng theo số liệu sau đây:

|  | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Kể hoạch | Thự tế |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1$)$ | G | $10^{3} \mathrm{~d}$ | 450.000 | 40.250 |
| 2$)$ | $\mathrm{S}_{\mathrm{cn}}$ | người | 120 | 100 |
| 3$)$ | $\mathrm{T}_{\mathrm{ng}}$ | ngày công | 3.000 | 2.300 |
| 4$)$ | $\mathrm{T}_{\mathrm{gi}}$ | giờ công | 22.500 | 16.100 |

Từ bảng số liệu trên ta tính toán và lập bảng sau:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch | Thực tế |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | NSLĐ bình quân l công nhân trong tháng | $10^{3} \mathrm{~d}$ | 3.750 | 4.025 |
| 2 | Số giờ làm việc bình quấn trong ngày | giờ | 7,5 | 7 |
| 3 | Số ngày làm việc bình quân trong tháng | ngày | 25 | 23 |
| 4 | NSLĐ bình quân l giờ công | $10^{3} \mathrm{~d}$ | 20 | 25 |

Tính mức tăng (giảm) NSLĐ của một công nhân trong tháng thực tế so với kế hoạch:

$$
\begin{aligned}
\Delta \mathrm{W} & =\mathrm{W}^{1}-\mathrm{W}^{\circ}=4.025-3.750=+275 \text { ngàn đông } \\
& =(23-25) \times 7,5 \times 20+(7-7,5) \times 23 \times 20+(25-20) \times 24 \times 7 \\
& (-300)+(-230)+\quad(+805) \\
& =+275 \text { ngàn đồng }
\end{aligned}
$$

Qua tính toán ta có thể kết luận như sau: NSLD bình quân 1 công nhân trong tháng tảng 275 ngàn đồng là do 3 yếu tố:

- Số ngày làm việc thực tế bình quân giảm 2 ngày làm cho NSLĐ một công nhân trong tháng giảm 300 ngàn đồng;
- Só́ giờ làm việc bình quân một ngày công giảm 0,5 giờ làm cho NSLD một công nhân trong tháng giảm 230 ngàn đồng;
- NSLĐ bình quân một giờ công tăng 5.000 đồng làm cho NSLĐ 1 công nhân trong tháng tảng 805 ngàn đồng.

Vậy nhân tố chủ yếu làm tăng NSLĐ trong tháng là tăng NSLD giờ, còn nhân tố làm giảm NSLĐ chủ yếu do nhân tố thời gian. Do đó trọng tâm của quản lý lao động trong kỳ tới là phải tìm biện pháp khai thác sử dụng triệt để thời gian làm việc tốt hơn.
d) Các nhân tố ảnh hưởng và biẹn pháp tăng NSLD

* Các nhân tố ảnh hưởng tới NSLD

NSLĐ của đơn vị trong kỳ có thể tăng hoặc giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nhân tố tích cực và nhân tố tiêu cực. Có thể chia thành 3 nhóm nhân tố sau:

- Nhóm các nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên như mưa, gió, thời tiết, khí hậu ;
- Nhớm các nhân tố thuộc về sự phát triển của tư liệu sản xuất (TLSX). Nghĩa là TLSX càng hiện đại bao nhiêu thì NSLĐ càng cao bấy nhiêu ;
- Nhóm các nhân tố liên quan đến quan hệ sản xuất: hình thức tổ chức quản lý sản xuất và quản lý kinh tế, sự hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh các phong trào thi đua sẽ làm cho NSLĐ không ngựng tăng lên.

Trong các nhân tố kể trên thì nhóm các nhân tố thuộc về sự phát triển của TLSX có tác dụng lớn nhất tới NSLD. Tuy vậy nó cũng có quan hệ mật thiết với các nhân tố khác.

## * Các biện pháp nâng cao NSLD

Muốn tăng NSLD, đơn vị phải lập kế hoạch khai thác các nhân tố kể trên theo hướng tích cực. Cụ thể là:

- Đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng công nghiệp hơa, cơ giới hóa ;
- Xây dựng và hoàn thiện các định mức kఛ̀ thuật ;
- Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề;
- Tăng cường kỷ luật lao động;
- Tổ chức tiền lương, vận dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng đúng đắn.


## III. TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TRONG XÂY DỤNG

## 1. Thực chất, nguyên tác và tác dụng của tiền lương

a) Thực chá̛t của tiền lương dưới chế dộ XHCN: Tiền lương là một bộ phận của giá trị lao động vừa sáng tạo ra, được dùng để bù đắp lại hao phí lao động cần thiết và một số nhu cầu khác của người lao động và được phân phối cho công nhân viên chức dưới hình thức tiền tệ theo một quy luật phân phối nhất định, phụ thuộc vào chế độ kinh tế xã hội.

Mức lương phụ thuộc chặt chẽ vào trình độ phát triển kinh tế của một đất nước, vào nhu cầu và mức sống của người lao động, vào khả năng tích lũy của ngân sách nhà nước, vào các nhiệm vụ kinh tế - chính trị và vào chế độ kinh tế - xã hội.
b) Nhüng nguyên tắc xác định tiền lương

- Phân phối theo lao động là nguyên tắc chỉ đạo của chế độ tiền lương xã hội chủ nghĩa, bảo đảm làm theo năng lực hưởng theo lao động, lấy hiệu quả lao động làm thước đo giá trị tiền lương, người nào làm việc tớt hơn, NSLĐ cao hơn sẽ được trả công cao hơn. Ở đây xuất hiện sự khác biệt tất yếu giữa tiền lương của những người làm việc có chuyên môn và lao động nặng nhọc, giữa lao động ở các vùng khác nhau về điều kiện thiên nhiên, khí hậu, đắt đỏ, độc hại, khó khãn;
- Đảm bảo mối quan hệ đúng đấn giữa mức tăng NSLD và nhịp tăng tiền lương. Tốc độ tãng NSLD phải vượt nhịp tãng của tiền lương, có vậy mới tăng thêm vốn tích lūy nhằm tái sản xuất mở rộng;
- Tiền lương phải phù hợp với đặc điểm kinh tế của đất nước, bảo đảm ṃối quan hệ thu nhập giữa công nhân và nông dân, giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo;
- Đảm bảo tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế không ngừng tăng lên.

Tiền lương danh nghĩa là tiền lương hàng tháng của công nhân viên chức hưởng theo cấp bậc lương và theo NSLĐ.

Tiền lương thực tế (thu nhập thực tế) là với số lượng tiền lương ấy có thể mua sắm được gì. Muốn tăng tiền lương thực tế phải đảm bảo giữ nguyên hoặc hạ giá hàng, tăng phúc lợi xã hội.

## c) Tác dưng của tiền lương

Tiền lương là phần thu nhập chủ yếu của gia đình CNVC, là phương tiện chủ yếu để đảm bảo đời sống vật chất cửa người lao động và các thành viên trong gia đình, thực hiện tái sản xuất sức lao động.

Tiền lương là biện pháp giám sát chất lượng lao động và lượng tiêu hao lao động, nó có tác dụng thúc đẩy việc phân phói hợp lý và có kế hoạch sức lao động giữa các ngành, giữa các vùng kinh tế, đồng thời là biện pháp trực tiếp có tác dụng rất lớn để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao NSLD.

Vậy chế độ tiền lương đúng đắn sẽ có tác dụng rất lớn để củng cớ và hoàn thiện quan hệ sản xuất và chế độ chính trị - xã hội.

## 2. Tổ chức tiền lương công nhân

Gồm 2 nội dung : chế độ bậc lương công nhân; các hình thức trả lương.
a) Chế độ bậc lương công nhân: (còn gọi là chế độ tiền lương nhiều bậc) được hình thành do 3 yếu tố: Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, thang lương, mức lương.

* Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật (CBKT): Là thước đo mức độ lành nghề để xác định cấp bậc của người công nhân. Nó phản ánh đặc điểm kỹ thuật của nghề đồng thời có xét đến trình độ kỹ thuật, độ phức tạ̣ và nặng nhọc cũng như trình độ tớ chức sản xuất, trình độ văn hóa của người công nhân.

Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật thay đổi theo sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật gồm 2 nội dung:

- Phần phải biết: Tức là người công nhân tham gia công việc phải hiểu nội dung công việc mình phụ trách.
- Phần phải làm được: Biểu hiện sự lành nghề của người công nhân .

Tiêu chuẩn CBKT là căn cứ để đào tạo, bổi dưỡng công nhân kỹ thuật và xây dựng thang lương. Tiếu chuẩn CBKT đúng đấn thì việc xác định cấp bậc công việc và cấp bậc công nhân mới chính xác, từ đó kích thích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn để đạt cấp cao hơn.

Trong ngành xây dựng cơ bản có 7 bậc

* Thang lương: là bảng tổng hợp các bậc lương và các hệ số cấp bậc tương đương. Thang lương được xác định trên cơ sở tính chất, dặc điểm của ngành và khả năng quỹ lương cho phép.

Nội dung của thang lương gồm:

- Số cấp bậc kỹ thuật
- Hệ số bậc lương
- Mức lương và bội số lương
- Hệ số cấp bậc lương (HSCBL): mức chênh lệch giữa mức lương của công nhân mỗi bậc so với mức lương tối thiểu.
- Bội số lương (BSL) là mức chênh lệch gixưa mức lương bậc cao nhất so với mức lương tối thiểu trong mỗi thang lương.

Thang lương được xây dựng đúng đắn thì HSCBL và BSL phải phản ánh đúng mức độ chênh lệch về nghề nghiệp để đảm bảo tiền lương của công nhân lành nghề caoo hơn tiển lương của công nhân không lành nghề. Vì vậy HSCBL trong 1 thang lương phải tăng dàn theo tỷ lệ lên đều hoặc lũy tiến.

* Mức hrơng: là số tuyệl đối về tiền lương tính trong 1 đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng).

Mức lương là cơ sở để phân biệt và điều chỉnh thang lương cho công nhân.

$$
\mathrm{M}_{\mathrm{n}}=\mathrm{M}_{\text {min }} \times \mathrm{K}_{\mathrm{n}}
$$

$\mathrm{M}_{\mathrm{n}}$ : mức lương tháng của CN bậc n ;
$\mathrm{M}_{\text {minn }}$ : mức lương tối thiếu do Nhà nước quy định (hiện nay là 210.000 d );
Cān cứ vào mức lương tháng để tính mức tiền lương ngày và tính mức lương giờ

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{M}_{\text {giò }}=\frac{\mathrm{M}_{\text {thing }}}{\text { (Số ngày trong tháng }) \times(\text { Só giờ làm việc) }} \\
& \text { (theo chế độ) (8 giờ trong ngày) }
\end{aligned}
$$

$\mathrm{M}_{\text {ngiy }}$ : mức tiền lương ngày;
$\mathrm{M}_{\text {qiè̈ }}$ mức tiền lương giờ .
Thang lương CNXDCB

| Nhóm mức lưong | Bạ̣c |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | I | Il | III | IV | $V$ | VI | VII |
| HSCB | 1,35 | 1,47 | 1.62 | 1,78 | 2,18 | 2,67 | 3,28 |
| Nhóm 1: ------ ML (IOOOd) | -------- | $308,7$ | $\begin{gathered} --------1 \\ 340,2 \end{gathered}$ | $373,8$ | $\begin{gathered} ---\cdots----1 \\ 457,8 \end{gathered}$ | $560,7$ | $\begin{gathered} \cdots------ \\ 688,8 \end{gathered}$ |
| HSCB | 1,40 | 1,55 | 1,72 | 1,92 | 2,33 | 2,84 | 3,45 |
| Nhóm 2: ------ <br> ML (1000d) | $294$ | $\begin{gathered} -------1 \\ 325,5 \end{gathered}$ | $361,2$ | -------- | $489,3$ | $\begin{gathered} ---\cdots-- \\ 596,4 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} -------- \\ 724,5 \end{gathered}$ |
| HSCB | 1,47 | 1.64 | 1,83 | 2,04 | 2,49 | 3.05 | 3,73 |
| Nhóm 3: ...... <br> ML (1000d) | $308,7$ | $\begin{gathered} -\cdots---- \\ 344,4 \end{gathered}$ | $384,3$ | $428,4$ | $522,9$ | $640,5$ | $783,3$ |
| HSCB | 1,57 | 1,75 | 1,95 | 2,17 | 2,65 | 3,23 | 3,94 |
| Nhóm 4: ------ | -------- | -------- | ---..--- | -------- | -------- | ------- | ----- |
| ML (1000d) | 329.7 | 367,5 | 409,5 | 455,7 | 556,5 | 678,3 | 827,4 |

Mức lương trong bảng được xác định theo mức lương tối thiểu quy định là 210.000 đ.
Nhóm mức lương được hình thành gồm những công nhân thực hiện từng công việc cụ thể trong những điều kiện làm việc nhất định có tính chất công việc tương tự nhau.

Nhóm 1. Gồm các công việc :

- Mộc, nề, sắt ;
- Lắp ghép cấu kiện ;
- Vôi sơn, cắt lắp kính ;
- Bê tông;
- Duy tu bảo dưỡng đường băng sân bay;
- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường và các công việc thủ công khác .

Nhóm 2. Gồm các công việc :

- Vận hành các loại máy xây dựng, khảo sát, đo đạc xây dựng;
- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống ;
- Bảo dưỡng máy thi công ;
- Xây dựng đường giao thông ;
- Lắp đặt tua bin có công suất $<25 \mathrm{Mw}$;
- Duy tu, bảo dưỡng đường bộ, dường sắt.

Nhóm 3. Gồm:

- Xây lắp đường dây điện cao thế ;
- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;
- Xây lắp cầu;
- Xây lắp công trình thủy;
- Xây dựng đường bãng sân bay;
- Công nhân địa, vật lý;
- Lắp đặt tuabin $\geq 25 \mathrm{MW}$.

Nhóm 4. Gồm các loại :

- Xây dựng công trình ngầm ;
- Xây lắp đường dây điện cao thế 500 kV .

Ngoài liền lương chính (lương cơ bản) công nhân còn được hưởng một số chế độ phụ cấp có tính chất tiển lương như: phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại, phụ cấp làm đêm, phụ cấp thu hút, phụ cấp đắt đơ, phụ cấp lưu động, phụ cấp trách nhiệm.
b) Các hinh thưc trả luơng cho lao dộng

* Tiên lương trả theo thời gian: Với hình thức này thì số lương của người lao động nhận được phụ thuộc vào thời gian làm việc thực tế và mức lương thời gian phù hợp với bậc lương của người lao động đang xét.

Có 3 cách trả lưong theo thời gian :

- Lương tháng cố định ;
- Lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng;
- Lương giờ và số giờ làm việc thực tế trong tháng.

Ulu điểm: Phản ánh trình độ chuyên môn của người lao động và thông qua tiền lương (thu nhập) có thể giám sát hao phí lao động.

Nhược điổm: Ît khuyến khích công nhân tăng NSLD vì giữa tiền lương và NSLD không có mối quan hệ. Do đó hình thức này thường áp dụng ở các bộ phận công việc chủ yếu do máy thực hiện, đòi hỏi độ chính xác cao, hoặc những công việc chưa hoặc khó xác định dược định mức, mà trên góc độ kinh tế nếu trả theo sả̉n phẩm sẽ ảnh hướng tới chất lượng sản phẩm.

Trả lương theo thời gian có 2 loại:

+ Trả theo thời gian giản đơn ;
+ Trả theo thời gian có thưởng .
* Trả lương theo sản phẩn: là hình thức trả lương cho người lao động (cá nhân hay tập thĉ̉) theo số lượng sả̉n phẩm hoặc khối lượng công việc đạt quy cách chất lượng mà họ làm ra.


## Uu diêm:

- Khuyến khích nâng cao NSLĐ, trình độ tay nghề, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các máy móc thiết bị và thời gian làm việc;
- Thúc đẩy việc cải tiến sản xuất, tổ chức lao động ở các công trường, tổ đội sản xuất;
- Tạo điều kiện thúc đẩy công tác kiện toàn định mức, thống kê, kế toán và kiểm tra chất lượng sản phẩm... Nhằm kết hợp hài hòa 3 lợi ích .

Trả lương theo sản phẩm có các loại sau:

+ Trả theo sản phẩm trực tiếp giản đơn: tiền lương của công nhân được xác định bằng tống số lượng sản phẩm hợp quy cách chất lượng nhân với đơn giá lương sản phẩm.
+ Trả theo sản phẩm lũy tiến: ở đây số lượng sản phẩm làm ra trong phạm vi định mức thì trả theo đơn giá tiền lương cố định, còn bộ phận sản phẩm làm vượt định mức sẽ trả theo đơn giá tăng dần (gọi là đơn giá lũy tiến).
+ Tiền lương theo sản phẩm có thưởng: kết hợp trả lương theo sản phẩm cá nhân trực tiếp với chế độ tiền thưởng cho những công nhân có NSLD cao, đảm bảo chất lượng sả̉n phẩm, tiĉ́t kiệm vật tư, giảm thời gian xây dựng.
+ Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp: dùng để trả cho công nhân phụ mà NSLĐ của họ có ảnh hưởng đến kết quả lao động của công nhân chính.
+ Tiền lương khoán gọn: là hình thức phát triển cao hơn của hình thức trả lương theo sản phẩm. Tiền lương khoán gọn có những đặc điểm khác với tiển lương trả theo sản phẩm ở chồ:
- Sản phẩm của khoán gọn có thể có mức hoàn thiện cao hơn (ví dụ khoán theo một hạng mục công trình hay toàn bộ công trình);
- Bảo đảm cho người lao động liên kết chặı chẽ với nhau hơn, quan tâm đến kết quả cuối cùng hơn;
- Ở hình thức khoán gọn phải ký hợp đồng giữa công nhân và người chi huy xây dựng, trong đó chỉ rõ trách nhiệm và có tính toán cụ thể cho người lao động biết trước được nhiệm vụ phải làm và khoản tiển lương được hưởng nên họ̣ được kích thích về kinh tế mạnh hơn.

Hình thức khoán gọn có thể khắc phục một số nhược điếm cúa hình thức trả̉ lương theo sản phẩm trong việc đảm bảo chất lượng và túnh toán khối lượng công việc để thanh toán.

Đơn vị nhận khoán có thể là một doanh nghiệp xây dựng, một tố, đội hay một cá nhân.

## 3. Công tác tổ chức tiền lương của cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật và viên chức

a) Dạc điểm

Lao động của cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật và viĉn chức là lao động gián tiếp, về cơ bản không thể thống kê và định mức được, song họ phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, do đó khi xác định kết quá công tác cưa họ phải chú ý tới đặc điểm này.

Thông thường người ta áp dụng tiền lương chức vụ. Cān cứ vào các chức vụ khác nhau của các đối tượng trên mà quy dịnh mức lương khác nhaut. Chế độ lương chức vụ có mấy đặc điểm này:

- Đảm bảo mức tiền lương kết hợp dırợc với chức vụ cụ thể;
- Căn cứ tính chất quan trọng, phạm vi trách nhiệm, trình độ thành thạo của cán bộ, viên chức để phân loại chức vụ, lần lượt quy định các tiêu chuẩn tiĉ̀n lương theo các loại.
b) Uu, nhurợc điển criac chế dộ lưong chức vư
- Uli ciêm:
+ Thực hiện được nguyên tắc phân phối theo lao động;
+ Tạo điều kiện cải tiến chế độ quản lý, quy định dược chặt chẽ biên chế của doanh nghiệp;
+ Tạo điều kiện cho việc đào tạo, đề bạt cán bộ một cách đúng đắn, đặt kế hoạch và điều chinh lương.
- Nhurợ diểm:

Chưa khuyến khích việc hoàn thành và tổ chức sản xuất làm cho đơn vị đạt được những chỉ tiêu chất lượng cao nhất.

Để khắc phục nhược điểm này cần có chế độ thưởng cho cán bộ viên chức nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch.

## Chương 4

## HACH TOÁN KINH TẾ TRONG XÂY DỤNG

## I. NHŨNG KHÁl NiỆM VÀ NGUYÊN TÁC CƠ BẢN CỦA HẠCH TOÁN KINH TẾ

## 1. Khái niệm

Hạch toán kinh tế là một phạm trù kinh tế XHCN, là một phương thức quản lý toàn diện.

Hạch toán kinh tế là một phương pháp quản lý XHCN dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Nó xuất phát từ quy luật kinh tế cơ bản và các quy luật kinh tế khác của CN XH .

Hạch toán kinh tế là một phương pháp quản lý kinh tế theo kế hoạch toàn diện của Nhà nước XHCN. Phương pháp quản lý kinh tế này dòi hỏi phải tính toán, so sánh hiệu quả kinh tế của từng chủ trương kinh tế, từng biện pháp ky thuật. Hạch toán kinh tế phát huy cao độ tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần hợp tác XHCN, tinh thần chủ đọng sáng tạo của từng dơn vị, từng ngành, từng cấp, từng người trong lĩnh vực sản xuất nhằm động viên mọi khả nảng tiềm tàng trong nền kinh tế để chi phí lao động xã hội í t nhất mà vẫn đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Mục tiêu của hạch toán kinh tế là thực hiện các biện pháp tổ chức, kinh tế và ky thuật để tiết kiệm tối đa chi phí lao động xã hội nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, góp phần nàrig cao thu nhập cho người lao động và tăng tích lũy để phát triển sản xuất.

## 2. Tác dụng của hạch toán kinh tế

Hạch toán kinh tế là điều kiện để thực hiện quan điểm kinh doanh XHCN, xóa bỏ cơ chế bao cấp, tāng cường trách nhiệm vật chất, chống lãng phí tham ô, đẩy mạnh tiết kiệm và đạt lợi nhuận cao.

Hạch toán kinh tế làm cho cán bộ và công nhân viên tăng cường tính năng động, sáng tạo và chủ động trong sản xuất kinh doanh, quan tâm đến năng suất, chất lượng và hiệu quả của công việc.

Hạch toán kinh tế tạo điều kiện tốt để thực hiện chế độ trách nhiệm của thủ trưởng, phát huy tính tích cực sáng tạo của mọi người tham gia quản lý kinh tế.

Hạch toán kinh tế còn kích thích doanh nghiệp tập thể và cá nhân người lao động quan tâm đến kết quả của sản xuất - kinh doanh thông qua cách phân chia lợi ích một cách công bằng và hợp lý giữa các bộ phận.

## 3. Những nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh tế

a) Tụ trang trải chi phí và có dounh lợi:

Đây là nguyên tắc quan trọng của hạch toán kinh tế . Nguyên tắc này đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự mình tìm mọi biện pháp sản xuất - kinh doanh sao cho có hiệu quả để có khả năng tự bồi hoàn chi phí và có lãi. Nếu doanh nghiệp bị lổ thì phải tự chịu trách nhiệm để tìm biện pháp khắc phục.
b) Tự chủ trong sản xuất - kinh doanh

Theo nguyên tắc này các doanh nghiệp nhà nước phải có quyền tự chủ trong sản xuất - kinh doanh, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhà nước không can thiệp vào quản lý sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, mà chỉ quản lý thông qua các luật pháp, chế độ, chính sách, các chiến lược và kế hoạch định hướng cũng như các biện pháp hỗ trợ khi cần thiết.
c) Chịu trách nhiệm vật chất và đuợc khuyến khich vật chất

Nguyên tá́c này đòi hơi mỗi doanh nghiệp và mỗi cán bộ, công nhân phải chịu trách nhiệm vật chất đối với tài sản của doanh nghiệp và của Nhà nước giao, phải tổ chức quản lý tốt các nguồn lực sản xuất, chịu trách nhiệm vật chất trong việc hoàn thành các chỉ tiêu đã ký kết trong hợp đồng. Những bộ phận và cá nhân thực hiện tớt sẽ được thưởng, trái lại sē phải chịu phạt về vật chất.

Tuy nhiên, đi đồi với các biện pháp vật chất, vẫn phải quan tâm đến việc giáo dục tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức tôn trọng luật pháp và nâng cao đạo đức kinh doanh lành mạnh đối với người lao động.
d) Thưc hiện giám đốc sán xuất - kinh doanh bẳng đồng tiên

Nguyên tă̆c này đòi hỏi mọi hoạt dộng sản xuất - kinh doanh phải được phản ánh, kiểm tra, giám đốc thông qua các chỉ tiêu tiền tệ. Đồng thời đòi hỏi mọi nguồn vốn của doanh nghiệp phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh mọi chế độ về tài chính đối nội cũng như đối ngoại, nhất là đối với Nhà nước.

Để thực hiện tốt nguyên tắc này, các doanh nghiệp phải coi trọng công việc hạch toán kế toán đối với sản xuất - kinh doanh.

## II. PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC HẠCH TOÁN

## 1. Phân loại theo phạm vi và mối quan hệ hoạt động sản xuất - kinh doanh

Theo góc độ này, hạch toán kinh tế được phân thành 2 loại : hạch toán kinh tế đối ngoại và hạch toán kinh tế đối nội .

* Hạch toán kinh tế đối ngoại: là hạch toán kinh tế có quan hệ với tất cả các tổ chức kinh tế nằm ngoài doanh nghiệp và nó đòi hỏi mọi đơn vị hạch toán phải có đủ tư cách pháp nhân.

Hạch toán đối ngoại của một doanh nghiệp xây dựng chủ yếu là các quan hệ hạch toán đối với các chủ đầu tư có công trình được xây dựng, đối với các doanh nghiệp xây dựng bạn (chủ yếu là các đơn vị được chọn là thầu phụ). Đối với các doanh nghiệp cung cấp đầu vào cho quá trình sản xuất xây dựng như: (vật tự, xe máy... cho xây dựng). Đối với cơ quan cho vay vón (ngân hàng), đối với các cơ quan của Nhà nước có liên quan (nhất là các cơ quan về tài chính như: thuế, bảo hiểm, quản lý đầu tư và phát triển... đói với các tổ chức tư vấn và thiết kế xây dựng, các cơ quan nghiên cứu và đào tạo phục vụ xây dựng.

Hạch toán đối ngoại của doanh nghiệp xầy dựng phải dựa trên các luật pháp, chế độ, chính sách và các quy định của Nhà nước có liên quan đến xây dựng.

[^0]Cơ sở dể điều hòa mối quan hệ hạch toán nội bộ cũng là các luật chế độ chính sách và quy định của Nhà nước, ngoài ra còn có thêm quy chế nội bộ do doanh nghiệp tự quy định nhưng không trái với luật pháp và được Nhà nước cho phép.

Những vấn đề chủ yếu phải giải quyết trong mối quan hệ hạch toán nội bộ là: phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm trong sản xuất - kinh doanh giữa các bộ phận và cá nhân trong doanh nghiệp, hạch toán chi phí và kết quả của từng bộ phận hoặc từng cá nhân trong doanh nghiệp phân chia lợi ích nội bộ doanh nhgiệp, các biện pháp nhằm lôi cuốn tập thể của doanh nghiệp vào việc phát triển sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Mối quan hệ hạch toán ở đây thường bao gồm:

- Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tập thể, cá nhân trong doanh nghiệp;
- Mối quan hệ giữa các đơn vị sản xuắt - kinh doanh trong doanh nghiệp;
- Mối quan hệ giữa bộ phận quản lý với các bộ phận trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp;
- Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các cổ đông.


## 2. Phân loại theo mức độ thực hiện hạch toán

Theo góc độ này, hạch toán được phân ra:

- Hạch toán hoàn chỉnh (hạch toán độc lập);
- Hạch toán không hoàn chỉnh;
- Hạch toán hạn chế.
* Hach toán hoàn chỉhh: là hạch toán được tiến hành cho tất cả các khâu của quá trình sản xuất - kinh doanh và cho tất cả các chỉ tiều quy định của chế độ hạch toán.

Đơn vị hạch toán hoàn chỉnh phải có tư cách pháp nhân đầy đủ và thường là đơn vị kinh doanh cơ sở.

* Hạch toán không hoàn chỉnh: được áp dụng cho các đơn vị sản xuất trực thuộc vào doanh nghiệp hạch toán hoàn chỉnh.

Đơn vị hạch toán không hoàn chỉnh không có tư cách pháp nhân đầy đủ, một số chỉ tiêu hạch toán còn phụ thuộc vào đơn vị hạch toán hoàn chỉnh cấp trên. Do đó, quyền dộc lập tự chủ kinh doanh trong trường hợp này bị hạn chế.

Trong xây dựng, do hoàn cảnh phân tán, một số đơn vị sản xuất ở xa có thể được phép áp dụng hạch toán không hoàn chỉnh do doanh nghiệp xây dựng quyết định và được phép của cơ quan nhà nước tương ứng.

* Hacch toán han chế: là đơn vị hạch toán nằm trong đơn vị hạch toán hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh.

Đơn vị hạch toán hạn chế thường chỉ được giao hạch toán một số chỉ tiêu nhất định, còn các chỉ tiêu khác do đơn vị hạch toán hoàn chỉnh thực hiện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp hạch toán hoàn chinh cón thể giao cho đợn vị nào đó của mình một số quyền hạn có tư cách pháp nhân trong hạch toán đối ngoại ở một khuôn khổ nhất định.

## 3. Phân loại theo cấp quản lý

Theo cách này hạch toán được phân thành hạch toán ở các khâu khác nhau của doanh nghiệp:

Ví dụ: - Hạch toán ở cấp tổng công ty;

- Hạch toán ở cấp công ty;
- Hạch toán cấp đội sản xuất.

Tuỳ theo nhiệm vụ, quyền hạn, tư cách pháp nhân của mỗi cấp quản lý sẽ có các hình thức và nội dung hạch toán khác nhau.

## III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HACH TOÁN CHI PHÍ, KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỤNG

Hạch toán chi phí và kết quả sản xuất có 3 bộ phận chính:

- Hạch toán theo từng hợp đồng xây dựng cho từng công trình;
- Hạch toán theo các bộ phận và của toàn doanh nghiệp;
- Hạch toán thống kê và phân tích.

Những vấn đề này rất phức tạp và đòi hỏi phải có các quy tắc tỉ mỉ .
Trong nội dung này chỉ nghiên cứu một số vấn đề chủ yếu và chung nhất.

## 1. Hạch toán theo từng hợp đồng xây dựng cho từng công trình

a) Nhiệm vu

Nhiệm vụ của hạch toán theo từng hợp dồng:

- Bảo đảm cho doanh nghiệp có khả năng thắng thầu;
- Bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng một cách tốt nhất, thu được kết quả bằng hoặc lớn hơn so với dự kiến tham gia tranh thầu;
- Bảo đảm tổng kết, rút kinh nghiệm để cho việc thực hiện hợp đồng sau được tốt hơn.
b) Nội dung chủ yếu của hạch toăn theo từng hợp đồng gồm:
- Hạch toán để xác định giá tranh thầu, giá hợp đồng và giá thanh toán, quyết toán công trình sau khi thắng thầu;
- Hạch toán để lập kế hoạch thi công xây lắp theo tiến độ thời gian và các đơn vị thực hiện hợp đồng;
- Hạch toán để tổng kết rút kinh nghiệm.

| Trước khi ky hợp đồng xây dựng |  | Sau khi ký hợp đồng xây dựng |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giai đoạn tranh thầu | Giai đoạn đàm phán ký hợp đồng XD | Giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng | Giai đoạn thực hiện và hoàn thành XD |
|  |  | Hach toán để lập kế hoạch thi công xây lắp | Hạch toán tổng kết rút kinh nghiệm <br> Hạch toán giá thanh quyết toán cong trình XD |

So đồ tổ chức hạch toán theo hợ đồng xây dơng

Nội dung thứ nhất chủ yếu là giải quyết mối quan hệ với chủ đầu tư.
Hai nội dung còn lại chủ yếu là giải quyết mối quan hệ giữa các bộ phận nội bộ của doanh nghiệp xây dựng cũng như giữa doanh nghiệp xây dựng với các thầu phụ.

* Hạch toán để xác định giá tranh thầu, giá hợp đồng và giá thanh quyết toán công trình xây dựng

Hạch toán trong trường hợp này là cả một quá trình kéo dài từ lúc tranh thầu cho đến khi bàn giao thanh quyết toán công trình, giải quyết chủ yếu mối quan hệ giữa chủ thầu xây dựng và chủ đầu tư có công trình xây dựng.

Căn cứ tính toán ở đây là thiết kế bản vẽ thi công, đơn giá dự toán chi tiết, các quy định và chính sách của Nhà nước có liên quan, ý đồ chiến lược tranh thầu và các biện pháp tổ chức và công nghệ xây dựng định áp dụng của chủ thầu xây dựng.

Nộ dung cu thể nhu sau

- Hạch toán xác định giá tranh thầu: gồm các phương pháp sau:
(+) Phương pháp dựa trên chi phí xây lắp trực tiếp và các tỷ lệ
- Tính theo các khoản mục chung bao gồm:
+ Chi phí xây lắp trực tiếp
+ Chi phí chung
+ Thu nhạ̀p chịu thuế tính trước
+ Thuế giá trị gia tăng đầu ra
- Tính theo đơn giá tổng hợp

Theo phương pháp này, trước hết cũng phải tính theo các khoản mục như trên, sau đó sẽ xác định đơn giá tởng hợp đầy đủ̉ (bao gồm cả chi phí chung và lãi) cho từng loại công việc cũng như tính giá trị cho từng nhóm bộ phận công việc để thực hiện một loại sản phẩm xây dựng nào đó.
$(+)$ Phương pháp dựa trên sự phân chia thành chi phí bất biến và chi phí khả biến
Phương pháp này thực chất là dựa trên chỉ tiêu khả năng gớp phần tự trang trải chi phí bất biến và có lãi

Cách tính giá dự thẩu trong trường hợp này là:

$$
D_{t}=V+P_{t}
$$

Trong đó:
$D_{1}$ : giá dự thầu dự kiến của công trình.
V: chi phí khả biến của công trình xây dựng .
$P_{i}$ : chi tiêu khả năng góp phần tự trang trải chi phí bất biến và có lãi theo dự kiến.

Chỉ tiêu này được xác định tùy theo ý định của tổ chức xây dựng tranh thầu có tính đến biện pháp thi công dự kiến và tình thế đấu thầu.

Nếu trừ khoản chi phí bất biến khỏi trị số $\mathrm{P}_{1}$ thì ta sẽ còn lại trị số lọ̣i nhuận dự kiến tính cho cả công trình.

Mức doanh lợi của đồng vốn của chủ thầu xây dựng bỏ ra xây dựng công trình có thể tính như sau:

$$
M_{d}=\frac{L_{n}}{V_{n}}
$$

Trong dó:
$\mathrm{M}_{\mathrm{d}}$ : mức doanh lợi của đồng vốn hay còn gọi là tỷ suất lợi nhuận: là quan hệ tỷ lệ giữa số lợi nhuận đạt được với số vốn sử dụng bình quân trong kỳ.
$\mathrm{L}_{\mathrm{n}}$ : lợi nhuận sau thuế trung bình năm được tính trên cơ sở trị số lợi nhuận dự kiến năm trong chỉ tiêu $\mathrm{P}_{\mathrm{t}}$.
$\mathrm{V}_{\mathrm{n}}$ : số vốn sử dụng bình quân trong kỳ (gồm vốn cố định và vốn lưư động).
Nếu thời gian thi công ngắn có thể tính mức doanh lợi theo tháng hay quý.

- Hạch toán giá hợp đồng xây dựng:

Giá hợp đồng xây dựng được xác định dựa trên giá dự thầu, được bên chủ đầu tư chấp nhận sau khi thắng thầu.

Giá hợp đồng có thể giữ nguyên như giá thắng thầu hoặc thay đổi do chủ đầu tư đề xuất hay do bên thắng thầu yêu cầu trên cơ sở hai bên cùng nhất trí và các đề xuất thay đổi là hợp lý và đúng pháp luật.

Giá hợp đồng có thể là giá cố định hay giá dựa vào chi phí thực tế cộng thêm một khoản lãi tính theo (\%) so với chi phí thực tế, hoặc so với chi phí theo dự toán khi ký kết hợp đồng.

Vấn đề trượt giá là vấn đề phải được chú ý đến khi định giá ký hợp đồng .
Nếu trượt giá ở khâu quyết toán không cho phép thì khi lập giá dự thầu nhà thầu phải tính đến nhân tố này để quyết định giá tranh thầu.

- Hạch toán giá thanh quyết toán hợp đồng:

Giá thanh quyết toán hợp đồng có thể khác với giá hợp đồng ban đầu vì các lý do sau:

+ Chủ đầu tư muốn có các thay đổi thiết kế so với lúc ký hợp đồng;
+ Do các thay đổi về thiết kế dược phát hiện ra trong quá trình thị công;
+ Do thay đổi về giá cả được phép tính đến ;
+ Do thiên tai...

Giá quyết toán có thể là giá cố định hay được điều chỉnh theo thực tế tùy theo quy định của hợp đồng và của Nhà nước.

* Hach toán để lập kế hoạch thi công xây láp

Ở giai đoạn lập giá dự thầu và giá hợp đồng nhà thầu xây dựng mới dựa trên các tính toán tổng quát, thiết kế tổ chức thị công sơ bộ và các kinh nghiệm của các hợp đồng trước.

Ở giai đoạn này tổ chức xây dựng phải tính toán tỷ mỷ hơn.
Nhiệm vụ của hạch toán để chuẩn bị thi công bao gồm:

- Tînh toán lại khả năng thu lợi nhuận, kiểm tra lại hiệu số giữa doanh thu và chi phí khả biến, xác định lại số tiền do hợp đồng thu được để trang trải khoản chi phí chung và lợi nhuận so với khi lập giá dự thầu và giá hợp dồng;
- Tiến hành lập các phương án công nghệ xây dựng và phương án tổ chức thi công để lựa chọn phương án hợp lý nhất nhằm giảm thêm chi phí khả biến và chi phí bất biến để tạo khả năng thu lợi nhuận lớn hơn;
- Cung cắp các số liệu cho việc kiểm tra chi phí trong quá trình thi công;
- Tính toán phân chia chi phí cho các bộ phận tham gia thực hiện hợp đồng (nhất là cho các nhà thầu phụ), phần chia chi phí theo thời gian xây dựng xác định khối lượng xây dựng phải thực hiện hàng tháng, hàng quý;
- Cung cấp các số liệu để thanh toán trung gian cho các đối tượng tham gia thực hiện hợp đồng.


## * Hạch toán tởng kết rút kinh nghiệm

Hạch toán tổng kết rút kinh nghiẹ̀m có nhiệm vụ tính toán, so sánh các chi phí và kết quả đạt được so với khi lập giá dự thầu, khi lập giá hợp đồng và khị hạch toán và để chuẩn bị thi công.

Các số liệu thực tế được đúc kết lại để làm kinh nghiệm cho việc thực hiện các hợp đồng xây dựng ở thời kỳ sau.

## 2. Hạch toán theo các bộ phận và cho toàn doanh nghiệp

a) Nhiệm vu của hạch toán bao gôm :

- Hạch toán theo các nhiệm vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh chủ yếu;
- Hạch toán theo các lĩnh vực và địa điểm sản xuất;
- Hạch toán theo toàn doanh nghiệp;
- Xác định các chỉ tiêu tính toán để hạch toán nội bộ doanh nghiệp;
- Xác định các chỉ tiêu để tính toán chi phí sản xuất;
- Xác định các số liệu xuất phát để phục vụ cho tính thuế và các luật thương mại;
- Cung cấp các số liệu cho công tác phân tích và kế hoạch.
b) Nọi dung cial hach toán bao gôm:
- Hạch toán chi phí;
- Hạch toán khối lượng công tác hoàn thành;
- Hạch toán kết quả lọi nhuận.
* Hucch toán chi phí drợc tiến hành theo cáa góc độ saut:
- Hạch toán theo chủng loại chi phí cho một kỳ tính toán (chi phí vật liệu, chi phí nhân công...);
- Hạch toán theo nơi phát sinh chi phí gồm (cád công trường xây dựng, bộ phận sản xuất phụ và phụ trợ, bộ phận quản lý...);
- Hạch toán theo loại sản phẩm xây dựng đã gây nên chi phí đang xét;
- Hạch toán giá cả trao đổi nội bộ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.
* Hạch toán khối hrợng công việc hoàn thành được tiến hành theo các mặt sau:
- Khối lượng hoàn thành thco các chủng loại công việc;
- Khối lượng hoàn thành thu được ở các bộ phận (bộ phận sản xuất xây lắp, bộ phận sản xuất phụ, phụ trợ và bộ phận quản lý );
- Khối lượng hoàn thành theo các đối tượng xây dựng;
- Khối lượng hạch toán nội bộ của các bộ phận trong doanh nghiệp.
* Hach toán kêt quả lợi nhuận crua sán xuát

Kĉ́t quả sản xuất tính theo lợi nhuận được xác định bằng hiệu số giữa giá trị khối lượng hoàn thành và chi phí để hoàn thành công việc đó.

Kết quả sản xuất được xác định cho từng bộ phận (bộ phận sản xuất xây lắp, bộ phận sản xuất phụ, phụ trợ, bộ phận quản lý).
c) Kếhoacth hạ giá thành

* Kéhouach hạ giá thành tính theo hơp döng hay công trình
- Các giai doạn tính toán:

Bırớc l. Ỏ gíai đoạn lập giá dự toán nhà thầu xây dựng phải cãn cứ vào yêu cầu của bên chủ đầu tự, kèm thco các tài liệu thiết kế cần thiết để xác định giá dự thầu, ước tính các chi phí cần thiết và dự định mức lợi nhuận này nhà thầu xây dựng phải căn cứ vào tình hình cạnh tranh và thế mạnh của bản thân để tính toán quyết định.

Nhà thầu xây dựng thường áp dụng chính sách giá cao để thu lợi nhuận cao trong các trường hợp tổ chức xây dựng chiếm ưu thế độc quyền, khi phải âp dụng các công
nghệ xây dựng đặc biệt mới mẻ và phức tạp, khi đòi hỏi về chất lượng xây dựng tương đối cao và khi doanh nghiệp xây dựng đã tương đối đủ việc làm. Tuy nhiên vẫn phải tuân theo mức khống chế của Nhà nước nếu có.

Nhà thầu xây dựng nên áp dụng chính sách giá thấp khi mới bắt đầu thâm nhập thị trường, khi cần tạo ra uy tín bước đầu để thâm nhập thị trường lâu dài, khi giới thiệu một công nghệ xây dựng mới do doanh nghiệp vừa nghiên cứu ra, khi doanh nghiệp mới thành lập, khi thâm nhập thị trường mới, khi thị trường có tính cạnh tranh cao và khi thiếu việc làm.

Doanh nghiệp xây dựng nên áp dụng mức giá trung bình khi mới bước vào hoạt động, khi tranh thầu xây dựng các công trình quen thuộc và truyền thống và khi tình hình cạnh tranh ở mức bình thường.

Bước 2. Ở giai đoạn xác định giá hợp đồng:
Ở giai đoạn này bên chủ đầu tư và chủ thầu xây dựng phải tiến hành ký kết hợp đồng chính thức, trong đó có thể có các thay đổi bổ sung, do đó mức giá thành và lợi nhuận có thể điều chỉnh lại cho phù hợp. Mức giá thành và lợi nhuận ở đây còn phụ thuộc vào loại giá hợp đồng được 2 bên thỏa thuận như loại giá cố định không thay đối cho đến khi thanh quyết toán, loại giá được xác định theo chi phí thực tế cộng thêm (\%) lợi nhuận được tính so với chi phí dự toán ban đầu hay chi phí thực tế... và phụ thuộc vào quy định hiện hành của Nhà nước.

Bước 3. Ở giai đoạn hạch toán chi phí để chuẩn bị thi công :
Giai đoạn này, nhà thầu xây dựng có nhiệm vụ kiểm tra lại một lần nữa chi phí và lợi nhuận dự kiến khi lập giá hợp đồng và tiếp tục lập biện pháp hạ giá thành hơn nữa nếu diều kiện cho phép.

+ Có 2 phương pháp tính toán:
Phương pháp 1:
Tính toán dựa trên chi phí xây lắp trực tiếp và các tỷ lệ chi phí:
Theo phương pháp này nhà thầu xây dựng phải xác định trước hết khoản chi phí xây lắp trực tiếp dựa vào khối lượng công việc do bên giao thầu tính sã̃n.

Mức giá để tính chi phí ở đây phải tuân theo quy định hướng dẫn của Nhà nước (cho các công trình được xây dựng từ nguồn vốn của Nhà nước) và các dự định giảm chi phí của nhà thấu .

Giảm chi phí vật liệu bằng biện pháp chủ yếu hướng vào tìm nguồn mua hợp lý, giảm chi phí vận chuyển, giảm hao hụt, giảm chi phí bảo quản lưu kho...

Giảm chi phí nhân công bằng biện pháp chủ yếu là dựa vào các biện pháp tổ chức lao động khoa học, lựa chọn các hình thức tổ đội hợp lý, lựa chọn công nghệ xây dựng phù hợp, sử dụng hợp lý các nguồn lao động hợp đồng tạm thời, sử dụng định mức lao động nội bộ....

Giảm chi phí sử dụng máy bằng các biện pháp chủ yếu là nhằm vào các biện pháp cải tiến sử dụng máy theo công suất và thời gian, lựa chọn hình thức sử dụng máy hợp lý (tự mua sắm hay đi thuê), lựa chọn công nghệ xây dựng cơ giới hơa hợp lý.

Cải tiến công tác thiết kế tổ chức thi công là một biện pháp quan trọng nhằm hạ chi phí xây lắp.

Sau khi xác định được chi phí xây lắp trực tiếp, tổ chức xây dựng sẽ căn cứ vào các tỷ lệ phí quy định của Nhà nước để xác định chi phí chung và lợi nhuận. Các tổ chức xây dựng hoàn toàn có thể tự quy định mức chi phí thấp hơn so với quy định để tảng khả nāng thắng thầu.

## Phương pháp 2:

Tính toán dựa trên cơ sở phân chia thành chi phí bất biến và khả biến:
Theo phương pháp này, nhà thầu trước hết phải cān cứ vào khối lượng công việc xây dựng của chủ đầu tư giao thầu để tính ra các loại chi phí khả biến (chi phí vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy phần khả biến...) sau đó tổ chức xây dựng tự xác định một khoản chi phí bất biĉ́n (gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí cho bộ máy quản lý, tiền trả lãi vay dài hạn...). Dựa trên bộ máy quản lý hiện có và các máy móc tự có được dùng cho việc xây dựng công trình đang xét và một số nhân tố khác có liên quan. Đồng thời tổ chức xây dựng cũng tự xác định cho mình một mức lợi nhuận dự kiến có thể bằng hay thấp hơn quy định của Nhà nước.

Tổng cộng các khoản chi phí và lợi nhuận kể trên sẽ cho ta giá dự thầu theo dự kiến với các mức chi phí và lợi nhuận tương ứng.

Tổng cộng chỉ tiêu chi phí bất biến và lợi nhuận theo dự kiến sẽ cho ta khả năng góp phần tự trang trải chi phí bất biến và có lãi theo dự kiến.

Ở giai đoạn đã thắng thầu thì chỉ tiêu này được xác định bằng hiệu số giữa tổng giá trị dự toán đã ký hợp đồng và chi phí khả biến củ̉a công trình. Hiệu số này càng lớn thì khả nāng thu lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao.

Trên cơ sở lợi nhuận đã tính, người ta còn phải tính mức doanh lợi của một đồng vốn để quyết định xcm mức lợi nhuận dự định có chấp nhận được không sau khi so vớn mức thu lợi nhuận tối thiểu.

* Kếhoach ha giá thành tính cho dơn vị thoòi gian niên lịch

Kế hoạch này có nhiệm vụ cung cấp số liệu cho kế hoạch năm, cho việc đánh giá thành tích theo thời gian và cho việc xác định chỉ tiêu chi phí bất biến của năm.

Kế hoạch hạ giá thành năm là tổng hợp kết quả hạ giá thành được lập theo từng hợp đồng hay từng công trình trong năm đang xét. Do đó nó cũng thực hiện theo 2 phương pháp trên.

## * Phân shia lọi nhuận

Sau một quá trình hơat động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thu được một khoản lợi nhuận nhất định. Doanh nghiệp tiến hành phân phối số lợi nhuận đó. Đây không phải là việc phân chia số tiền lãi đơn thuần mà là việc giải quyết tống hợp các mối quan hệ kinh tế diển ra đối với doanh nghiệp. Việc phân phối đúng đắn sẽ là động lực thúc dẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo diều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp tục công việc sản xuất kinh doanh của mình trong những kỳ tiếp theo.

## Yêu càut

- Doanh nghiệp cần giải quyếi hài hoò quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và công nhàn viên, trước hĉ́t cần làm nghĩa vụ và hoàn thành trách nhiệm đối với Nhà nước theo pháp luật quy định như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp phải dành lợi nhuận để lại thích đáng để giai quyĉ́t các nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình, đồng thời chú trọng đến việc bảo đả̉m lợi ích của các thành viên trong doanh nghiệp.


## Lợi nhuận cưa dounh nghiệp drợc phân phối nhu saut

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả̉ thuế thu nhập bố sung nếu cố);
- Nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước (chỉ áp dụng với doanh nghiệp sử' dụng vốn ngân sách nhà nước);
- Trả các khoản tiền bị phạt (do vi phạm kỷ luật thu nộp ngân sách, do vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng, nợ quá hạn);
- Trừ các khoản lỗ không được trừ vào lợi tức trước thuế;
- Chia lãi cho các đối tác góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh đoanh (nếu có);
- Bù đắp bảo toàn vốn;
- Phần còn lại để trích lập các quỹ doanh nghiệp như:
+ Quỹ đầu tư phát triển;
+ Quỹ dự phòng tài chính;
+ Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm;
+ Quỹ phúc lợi;
+ Quỹ khen thưởng.


## 3. Hạch toán thống kê và phân tích

a) Nhiệm vư của hacch tớn thống kê và phân tích bao gồm:

- Tiến hành thống kê chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh trong khi quá toình SX-KD đang xảy ra và sau khi hoàn thành quá trình SX-KD cho một hợp đồng hay một thời
đoạn nào đó để đánh giá và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch và từ đó đề ra các biện pháp điều chỉnh $\mathrm{SX}-\mathrm{KD}$ thích hợp và kịp thời.
- Trên cơ sở các số liệu thống kê, ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ tiến hành phân tích tình hình SX-KD để rút kinh nghiệm áp dụng cho các thời kỳ sắp tới.
- Các số liệu thống kê có thể được đ̣̂̀ng để làm cơ sở tính toán các chỉ tiêu của doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch, tính toán dự thầu, tính toán hợp đồng và tính toán chi chuẩn bị thi công.
- Các số liệu thống kê còn được dùng để phục vụ cho công việc marketing và cho các cơ quan nhà nước theo luật định.
b) Nọi dung của hạch toán thống kê phân tich gồm:
- Theo trình tự thời gian, việc hạch toán thống kê và phân tích phải tiến hành cho các giai đoạn trong và sau khi kế hoạch kết thúc.

Riêng công tác phân tích còn phải tiến hành cho cả giai đoạn trước khi đi vào thực hiện (ví dụ: phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội khi lập dự án đầu tư và khi lập kế hoạch);

- Theo tính chất của đối tượng nghiên cứu, hạch toán thống kê và phân tích phải tiến hành cho từng hợp đồng (hay cho từng công trình xây dựng) và dưới góc độ toàn doanh nghiệp với một thời gian nhất định (tháng, quý, năm);
- Theo các bộ phận hoạt động của doanh nghiệp, hạch toán thống kê và phân tích phải tiến hành cho các bộ phận chủ yếu như: bộ phận quản lý; bộ phận sản xuất xây lắp (các công trường xây lắp) và cho bộ phận sản xuất phụ và các dịch vụ khác của doanh nghiệp;
- Theo góc độ chi phí và kết quả sản xuất - kinh doanh, hạch toán thống kê và phân tích gồm thống kê và phân tích chi phí cho các khoản mục sau: Sử dụng vật liệu, sử dụng nhân lực, sử dụng máy móc, chi phí chung, sử dụng vốn sản xuất... Thống kê và phân tích kết quả SX-KD phải tiến hành cho các chỉ tiêu như: lợi nhuận, mức doanh lợi đồng vốn, khả năng tự chủ của tài chính, khả năng bảo toàn vốn, kết quả của việc tranh thầu và tìm kiếm hợp đồng...


## IV. HẠCH TOÁN KINH TẾ TỔ ĐỘI SẢN XUẤT VÀ TÙNG CÔNG NHÂN

## 1. Hạch toán kinh tế tổ đội sản xuất

Đây là vấn đề quan trọng, nó đưa hạch toán kinh tế xuống tận cơ sở của quần chúng công nhân. Thực hiện hạch toán kinh tế tổ đội sản xuất phải thực hiện được 4 công tác quản lý:

- Quản lý về kế hoạch;
- Quản lý về kỹ thuật và chất lượng;
- Quản lý về vật liệu và dụng cụ;
- Quản lý về lao động và an toàn lao động.

Tuỳ theo trình độ tổ chức ở các công trường mà áp dụng các hình thức :
a) Hình thức thứ nhá̛t: Tổ đội sản xuất nhận một số chỉ tiêu cơ bản của công trường giao như (khới lượng, chất lượng công tác, chỉ tiêu nhân lực, chỉ tiêu tiết kiệm nguyên vật liệu và công cụ lao động, chỉ tiêu thời gian hoàn thành...).

Sau khi nhận chỉ tiêu trên tổ, đội sẽ bàn bạc với công nhân trong tổ, cùng xây dựng kế hoạch để hoàn thành vượt chỉ tiêu.
b) Hinh thức thứ hai: Tổ đội ký hợp đồng nhận thầu với công trường cũng theo các chỉ tiêu cơ bản trên và có tính toán thu, chi, lô, lãi. Trong trường hợp này, phâ̂n thu của tổ đội là tiền mà công trường trả cho tở, đội về các khoản như vật liệu, nhân công và sử dụng máy, kể các các khoản tiền lương.

Phần chi của tổ, đội là các khoản vật liệu đã linnh ở kho, tiền lương đã trả cho công nhân và trả tiền sử dụng máy.

Phần lãi của tổ đội là sự chênh lệch giữa thu và chi. Trong tiền lãi đó sẽ trích ra một phần để trả cho công nhân có thành tích.

## 2. Hạch toán kinh tế đối với từng công nhân

Đới với công nhân, biện pháp để thực hiện chế độ hạch toán kinh tế của bản thân là phải lập được sổ theo dōi cho mình. Trong sổ chia làm 2 phần :

Phần 1: Ghi rõ các loại định mức và các chỉ tiêu kế hoạch của mình;
Phần 2: Ghi các số liệu thực tế hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và những tiêu hao thực tế cho sản xuất.

Cuối cùng ghi nhận xét và kiến nghị của mình. Qua đó công nhân thấy được kết quả lao động của mình đã lãng phí hay tiết kiẹm cho xã hội để có kế hoạch phấn đấu, đồng thời giúp lãnh đạo thấy được thành tích sản xuất và kiến nghị của mỗi công nhân để có biện pháp giáo dục kịp thời, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng.

## V. NHŨ̃NG CÔNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN KINH TẾ TRONG XÂY DƯNG

1- Tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản, xác định tiền vốn;
2- Xây dựng và không ngừng hoàn thiện các loại định mức;
3- Định rõ quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp (công ty), công trường.

## TÀI LIÊU THAM KHẢO

- GS.TS Nguyền Văn Chọn. Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội, 1996.
- Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Giáo trình kinh tế xây dựng. Hà Nội, 1996.
- Nghị định số 52/1999/ND-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Công báo của Văn phòng Chính phủ, số $31,1999$.
- Nghị định số 88/1999/ND-CP ngày 01-9-1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu. Công báo của Văn phòng Chính phủ, số $37,1999$.
- Nghị định số 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị. Công báo của Vān phòng Chính phủ, số 20, 1994.
- Nghị định số 88/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất đô thị. Công báo của Vãn phòng Chính phử, số 20, 1994.
- Luật đất đai (đã được Quốc hội thông qua ngày 14-7-1993 và được công bố theo Lệnh của Chủ tịch nước số 24-L/CTN ngày 24-7-1993), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai (số 10/1998/QH10 ngày 02-12-1998). Công báo của Vản phòng Chính phủ, số 2, 1999.


## MỤC LUC

Trang
Lò̀ giởi thiệu ..... 3
Chưong I
QUẢN LÝ XÂY DỤNG - QUẢN LÝ ĐÔ THỊ ..... 5
A. Quản lý xây dựng ..... 5
I. Vai trò của XDCB trong nền kinh tế quốc dân ..... 5
II. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của sản xuất xây dựng ..... 6
III. Tổ chức và quản lý công nghiệp xây dựng ..... 9
IV. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế ..... 14
V. Trình tự quản lý dầu tư và xây dựng ..... 18
VI. Các hình thức tổ chức thực hiện dự án đầu tư ..... 23
VII. Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức áp dụng quy chế đấu thầu ..... 26
VIII. Hình thức và phương thức thực hiện hợp đồng ..... 28
B. Quán lý dô thị ..... 29
I. Đô thị và những yếu tố cấu thành đô thị ..... 29
II. Phân loại đô thị ..... 31
III. Phân cấp quản lý đô thị ..... 32
IV. Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ..... 33
Chưong IIQUẢN LÝ ĐÂT XÂY DƯNG37
I. Những quy định chung ..... 37
II. Quản lý nhà nước về đất đai ..... 37
III. Quản lý việc sử dụng đất xây dựng ..... 37
IV. Quản lý và sử dụng đất đô thị ..... 40
V. Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất xây dựng và sử lý vi phạm ..... 41
Chưong III
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT - KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGIIIỆP XÂY DỤNG42
A. Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp ..... 42
I. Khái niệm về doanh nghiệp ..... 42
II. Chức năng quản lý doanh nghiệp ..... 42
III. Các loại hình doanh nghiệp ..... 44
B. Khái quát về quản lý sản xuất - kinh doanh ở các doanh nghiệp xây dựng ..... 47
I. Khái niệm và đặc điểm của quản lý sản xuất - kinh doanh xây dụ̣ng ..... 47
II. Các loại hình cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng ..... 48
III. Một số mô hình cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng cụ thể hiện có ..... 52
IV. Tổ chức quá trình sản xuất xây dựng ..... 54
V. Công tác quản lý kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình ..... 57
C. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng ..... 60
I. Khái niệm vị trí của công tác kế hoạch ..... 60
II. Các nguyên tắc lập kế hoạch ..... 61
III. Đặc điểm mô hình kế hoạch của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ..... 61
IV. Phân loại kế hoạch sản xuất - kinh doanh xây dựng ..... 62
V. Nội dung của kế hoạch sản xuất - kinh doanh xây dựng ..... 62
VI. Tổ chức lập kế hoạch hàng năm ..... 64
D. Vốn của các doanh nghiệp xây dựng ..... 65
I. Khái niệm và nội dung của vốn sản xuất - kinh doanh ..... 65
II. Vốn cố định sản xuất - kinh doanh xây dựng ..... 73
III. Vốn lưu động sản xuất - kinh doanh xây dựng ..... 81
E. Tổ chức cung ứng vật tư xây dựng ..... 81
I. Nhiệm vụ - nội dung của công tác cung ứng vật tư trong xây dựng ..... 81
II. Công tác định mức vật tư xây dựng ..... 83
III. Các hình thức tở chức cung ứng vật tư xây dựng ..... 84
IV. Xác định nhu cầu vật tư xây dựng ..... 86
V. Xác định vật tư dự trữ ..... 87
VI. Các hình thức tổ chức mua sắm vật tư ..... 88
VII. Tổ chức kho bãi bảo quản vật tư ..... 88
VIII. Những biện pháp cơ bản dể nâng cao việc sử dụng vật liệu trong xây dựng ..... 91
F. Tổ chức quản lý lao động - tiền lương trong doanh nghiệp xây dựng ..... 91
I. Tổ chức lao động khoa học trong xây dựng ..... 91
II. Định mức sử dụng lao động, nāng suất lao động ..... 97
III. Tổ chức tiền lương trong xây dựng ..... 111
Chương IV ..... 117
HẠCH TOÁN KINH TẾ TRONG XÂY DỤNG
I. Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh té ..... 117
II. Phân loại các hình thức hạch toán ..... 119
III. Một số vấn đề về hạch toán chi phí kết quả sản xuất của các doanh nghiệp xây dựng ..... 120
IV. Hạch toán kinh tế tổ đội sản xuất và từng công nhân ..... 129
V. Những công việc cần làm để thực hiện chế độ hạch toán kinh tế trong xây dựng ..... 130

# GIÁO TRİNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

(Tái bản)

Chịu trách nhiẹm xuất bản :
BÙI HŨU HẠNH

| Biên tâp : | NGUYỄN TIẾN HộI |
| :---: | :---: |
| Sua bain in | NGUYỄN TIẾN Hộl |
| Chébàn | LE THI HUƠNG |
| Bia : | NGUYỄN HỮU TU̇NG |

In 300 cuớn khố $19 \times 27 \mathrm{~cm}$ tại Xưởng in Nhà xuất bản Xây dựng. Giấy chấp nhận đãng ký kể hoạch xuât bán sớ $418 / \mathrm{XB}-\mathrm{QLXB}-49$ ngày 29-3-2005. In xong nọ̣p lưư chiểu tháng 4 nām 2005.
127.0.0.1 downloaded 60891.pdf at Wed Mar 28 14:02:34 ICT 2012

## $\$ 2852211$

## 6X-6X4.02 <br> 418-2005

127.0.0.1 downloaded 60891.pdf at Wed Mar 28 14:02:34 ICT 2012 Giá : 22.000 ${ }^{\circ}$


[^0]:    * Hạch toán kinh tế đối nội (hạch toán nọ̣i bộ): là hạch toán nhằm giải quyết mối quan hệ về sản xuất - kinh doanh trong nội bộ một doanh nghiệp.

    Các đơn vị hạch toán nội bộ không có tài khoản kinh doanh tại ngân hàng, không có hệ thống kế toán hoàn chỉnh và không có tư cách pháp nhân trong quan hệ kinh tế đối với các đơn vị nằm ngoài doaṇh nghiệp. Tuy nhiên trong quan hệ nội bộ các đơn vị hạch toán nội bộ phải được phân cấp về quyền hạn và trách nhiệm một cách rõ rệt.

