|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂNQUẬN GÒ VẤP **TRƯỜNG MẦM NON THỦY TIÊN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |

**THÔNG BÁO**

Thực hiện theo Văn bản 3516 /UBND-TCKH-GDĐT ngày 21/9/2022 về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc quận năm học 2022-2023. 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 trẻ tại trường

* ***THU HOÏC PHÍ:***

Thực hiện Công văn số 2987/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022- 2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đối với khoản thu học phí năm học 2022- 2023: các cơ sở giáo dục công lập tạm thời chưa thực hiện việc thu học phí; triển khai thực hiện sau khi có hướng dẫn mới của UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

* ***THU KHÁC:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG THU** | **MỨC THU ĐỀ XUẤT** |
| 1 | Tiền học phẩm - học cụ | Không quá 200.000 đ/HS/năm |
| 2 | Tiền ăn cho học sinh bán trú | 25.000 đ – 35.000 đ/HS/ngày |
| 3 | Tiền nước cho học sinh bán trú | Không quá 12.000 đ/HS/tháng |
| 4 | Tiền ăn sáng cho học sinh | Không quá 15.000 đ/HS/tháng |
| 5 | Tiền tổ chức phục vụ bán trú | Không quá 200.000 đ/HS/tháng |
| 6 | Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP | Không quá 40.000 đ/HS/tháng |
| 7 | Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú | Không quá 150.000 đ/HS/năm |
| 8 | Tiền vệ sinh bán trú | Không quá 25.000 đ/HS/tháng |
| 9 | Tiền phục vụ ăn sáng | Không quá 100.000 đ/HS/tháng |
| 10 | Môn năng khiếu (vẽ, nhịp điệu) | Không quá 50.000 đ/HS/môn/tháng |
| 11 | Môn năng khiếu (Anh văn) | Không quá 80.000 đ/HS/tháng |
| 12 | BHTN học sinh | 20.000đ/HS/năm |

 Hiệu trưởng

 **Nguyễn Thị Phương Thảo**