**(Phụ lục Thu (theo tháng, theo kỳ)**

 **Thu hộ chi hộ, thu theo thỏa thuận, đăng ký tự nguyện - kèm theo Biên bản niêm yết công khai ngày 29/9/2023)**

**1. Thu hộ - chi hộ - tự nguyện theo tháng.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TT*** | ***Nội dung thu***  | ***Mức thu*** | ***Không Học*** ***thứ 7*** | ***Học thứ 7*** | ***T/h theo văn bản chỉ đạo*** |
| 1 | Tiền ăn: 25.000đChất đốt, nhiên liệu: 3000đ | - 28.000đ/ngàyx22 ngày- 28.000đ/ngàyx26 ngày***(NQ 02 cho thu đến 30.000 đ)*** | 616.000đ | 728.000đ | - NQ số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố HP;- HD số 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 22/8/2023 của Liên sở GDĐT Tài chính; - CVsố 2368/SGDĐT-KHTCngày 31/8/2023 của Sở GDĐT Thành phố HP. |
| 2 | Chăm sóc bán trú | 150.000đ/tháng **= NG 02** | 150.0000đ | 150.0000đ |
| 3 | Thêm giờ | 320.000đ/tháng***(NQ 02 cho thu đến 440.000đ)*** | 320.000đ | 320.000đ |
| 4 | Thứ 7 (tự nguyện)  | 200.000đ/tháng = **NQ 02** |  | 200.000đ/tháng |
| **Tổng tiền 1hs/1tháng** | **1.086.000đ/tháng** | **1.398.000đ/tháng** |  |

  **2. Thu theo kỳ: Theo NQ 02.**

- Đồ dùng phục vụ chăm sóc bán trú: 300.000đ/2 kỳ/ năm.

 **3. Chương trình liên kết cho trẻ MG làm quen tiếng Anh** *(phụ huynh đăng ký tự nguyện nhà trường không bắt buộc và hiện nay PH đăng ký cho con học toàn trường là 60%):*

 - Triển khai thực hiện theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học; Thông tư số 50/2020/TT-BGD ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình làm quen với Tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo.

**4. Quĩ Ban đại diện CMHS** *(PH ủng hộ tự nguyện):* Thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

**(Phụ lục vận động XHHGD, ủng hộ tài trợ tự nguyện - kèm theo Biên bản niêm yết công khai ngày 29/9/2023)**

- Triển khai thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8 /2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- *Năm học 2023-2024 nhà trường đón trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, qua rà soát nhà trường còn thiếu trên 2 tỷ kinh phí đầu tư CSVC, TTB mới đảm bảo các tiêu chuẩn trường chuẩn trường chuẩn MĐ2, nhà trường vận động các tập thể cá nhân và PHHS ủng hộ một phần nhỏ CSVC, TTB, phần còn lại sẽ tham mưu xin hỗ trợ nguồn đầu tư từ các cấp. Nhà trường vận động các đơn vị tập thể, các nhân, PHHS ủng hộ tự nguyện, không cào bằng mức ủng hộ, không bắt buộc phải ủng hộ).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị vận động tài trợ** | **ĐVT** | **SL** |
| 1 | Máy tính (4a2). | Bộ | 1 |
| 2 | Máy in (3a3, 5a4, 4a3,4a2). | Chiếc | 4 |
| 3 | **Xích đu cầu trượt kép:** Quy cách: Dài 360 x rộng 330 x cao 330 (cm). Khung, lan can, cầu thang bằng thép sơn tĩnh điện. Cầu trượt, vách bằng nhựa LDPE cao cấp. Sàn bằng tôn chống trượt hoặc Inox. | Bộ  | 1 |
| 4 | **Nhà chơi cầu trượt xoắn:** Quy cách: Quy cách: Dài 240 x rộng 110 x cao 330 (cm). Khung, lan can, cầu thang, thang leo bằng thép sơn tĩnh điện. Mái, cầu trượt, vách bằng nhựa LDPE cao cấp. Sàn bằng tôn chống trượt hoặc Inox. | Bộ  | 1 |
| 5 | Tủ đồ dùng đựng chăn, gối, chiếu cho lớp học bằng gỗ (Lớp 4a1,2,3). | Cái | 3 |
| 6 | Tủ đồ dùng cá nhân trẻ (cửa lớp: balo, giầy dép bằng gỗ: Lớp 5a1, NT, 3a3, 3a4, 4a3). | Cái | 5 |
| 7 | Ti vi (Lớp 3a4). | Cái | 1 |