**THÔNG BÁO**

Thực hiện theo VB số 4309/UBND-TCKH-GDĐT ngày 02/10/2020 về thu , sử dụng học phí và các khoản thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc quận NH 2020-2021, Nhà trường công khai đến phụ huynh các mức thu để phụ huynh tham khảo và đi đến thống nhất trong cuộc họp cha mẹ học sinh tại trường.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung thu** | **Mức thu đề xuất** |
| 1 | Học phí theo quy định |  |
|  | * - Nhà trẻ | 200.000 đ/HS/tháng |
|  | * - Mẫu giáo | 160.000 đ/HS/tháng |
| 2 | Tiền học phẩm – học cụ | Không quá 200.000 đ/HS/năm |
| 3 | Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP | 40.000 đ/HS/tháng |
| 4 | Tiền tổ chức phục vụ bán trú | Không quá 200.000 đ/HS/tháng |
| 5 | Tiền vệ sinh bán trú | 25.000 đ/HS/tháng |
| 6 | Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú | 150.000 đ/HS/năm |
| 7 | Tiền ăn học sinh bán trú | 25.000-35.000 đ/HS/ngày. |
| 8 | Tiền nước uống tinh khiết cho học sinh bán trú | Không quá 12.000 đ/HS/tháng |
| 9 | Tiền ăn sáng và phục vụ ăn sáng |  |
|  | -Tiền ăn sáng | Không quá 15.000 đ/HS/ngày |
|  | * - Tiền phục vụ ăn sáng | Không quá 100.000 đ/HS/tháng |
| 10 | BHTN học sinh | Không quá 20.000đ/HS/năm |
| 11 | Môn năng khiếu (Vẽ, nhịp điệu) | Không quá 50.000đ/HS/tháng |
| 12 | Môn năng khiếu (Anh văn) | Không quá 80.000đ/HS/tháng |

**HIỆU TRƯỞNG**