|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN AN LÃO  **TRƯỜNG THCS THÁI SƠN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TB-THCSTS | *An Lão, ngày 8 tháng 10 năm 2022* |

**THÔNG BÁO**

**V/v thực hiện miễn giảm cho học sinh năm học 2022-2023**

Thực hiện các văn bản hướng dẫn về chế độ miễn giảm cho học sinh con gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo;

Căn cứ vào đơn đề nghị của gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

Hội đồng trường THCS Thái Sơn đã họp ngày 07 tháng 10 năm 2022 xét duyệt hồ sơ HS và thông báo kết quả như sau:

1. **Số HS được miễn giảm**: có danh sách kèm theo.

* Số HS thuộc hộ nghèo, mồ côi không có người nuôi dưỡng, khuyết tật nặng: 13
* Số HS thuộc hộ cận nghèo: 14
* Số HS có hoàn cảnh khó khăn: 24

1. **Chế độ miễn giảm** :

- HS thuộc hộ nghèo, mồ côi không có người nuôi dưỡng, khuyết tật: miễn 100%

- HS thuộc hộ cận nghèo: giảm 50%

- HS có hoàn cảnh khó khăn: Giảm 40%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - GVCN,HS;  - Lưu VT. |  | **HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Hoan** |

UBND HUYỆN AN LÃO

**TRƯỜNG THCS THÁI SƠN**

**DANH SÁCH HS ĐƯỢC MIỄM GIẢM HỌC KÌ I**

**NĂM HỌC 2022-2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ TÊN** | **THUỘC ĐỐI TƯỢNG** | **HS LỚP** | **GC** |
|  | PHẠM VĂN TÂN | Hộ nghèo | 8E |  |
|  | PHÙNG THỊ THẢO NGỌC | Hộ nghèo | 8C |  |
|  | HỨA CẢNH TÙNG | Hộ nghèo | 6D |  |
|  | HỨA YẾN NHI | Hộ nghèo | 8E |  |
|  | BÙI THỊ NHUNG | Hộ nghèo | 6B |  |
|  | VŨ VĂN VƯỢNG | Hộ nghèo | 9B |  |
|  | VŨ BÁ MẠNH | Hộ nghèo | 6A |  |
|  | HOÀNG ĐỨC ANH | Hộ nghèo | 6A |  |
|  | BÙI THỊ TUYẾT NHI | Hộ nghèo | 6D |  |
|  | BÙI THỊ THANH | Hộ nghèo | 7B |  |
|  | NGUYỄN XUÂN QUYẾT | Khuyết tật | 7D |  |
|  | NGUYỄN VĂN SƠN | Khuyết tật | 8C |  |
|  | PHÙNG QUYẾT CHIẾN | Mồ côi | 7C |  |
|  | NGUYỄN THÙY LINH | Hộ cận nghèo | 7E |  |
|  | HOÀNG TRUNG HIẾU | Hộ cận nghèo | 6B |  |
|  | HOÀNG ĐỨC LONG | Hộ cận nghèo | 8C |  |
|  | VŨ THỊ NHƯ QUỲNH | Hộ cận nghèo | 9A |  |
|  | HOÀNG THỊ HẢI ANH | Hộ cận nghèo | 7E |  |
|  | BÙI VĂN TUẤN | Hộ cận nghèo | 8D |  |
|  | PHẠM THỊ BÍCH NGỌC | Hộ cận nghèo | 6D |  |
|  | NGÔ GIA ĐỨC TÙNG | Hộ cận nghèo | 7D |  |
|  | PHẠM THỊ DUNG | Hộ cận nghèo | 9D |  |
|  | BÙI MÌNH TRƯỜNG | Hộ cận nghèo | 6C |  |
|  | BÙI MINH TRƯỞNG | Hộ cận nghèo | 6C |  |
|  | BÙI VĂN CHIẾN | Hộ cận nghèo | 9D |  |
|  | LƯƠNG VĂN PHÚ | Hộ cận nghèo | 7B |  |
|  | BÙI TUẤN NGHĨA | Hộ cận nghèo | 9B |  |
|  | Phùng Gia Huy | Khó khăn | 7B | Bố mẹ bỏ nhau, mẹ đi lấy chồng và đang ở với ông bà nội, bố k công ăn việc làm |
|  | Hoàng Duy Thanh | Khó khăn | 7B | Ở với ông bà , Mẹ bỏ đi, bố nuôi E |
|  | Bùi thị Linh | Khó khăn | 7C | Ở với ông bà ngoại gìa yếu , không có bố, Mẹ bỏ đi |
|  | Phùng Quốc Bảo | Khó khăn | 7C | AE sinh đôi, gia đình khó khăn |
|  | Phùng Ngọc Long | Khó khăn | 7C |  |
|  | Nguyễn Huy Được | Khó khăn | 7C | Mẹ bị tàn tật, măt kém, sức khỏe yếu |
|  | Nguyễn Phú Sang | Khó khăn | 7D | Mẹ công việc không ổn định, bố bị thương tích TN LĐ giảm 68% |
|  | Nguyễn Thj Hải Yến | Khó khăn | 7D | Bố mẹ bỏ đi không chu cấp, 2 chị em ở với ông bà nội già yếu |
|  | Hoàng Thị Kim Ánh | Khó khăn | 7A | Bố mẹ bệnh tật, khó khăn |
|  | Nguyễn Thành Đô | Khó khăn | 7A | ở với ông bà ngoại gìa yếu , bố mẹ bỏ đi |
|  | Nguyễ Hữu Đại | Khó khăn | 7A | ở với ông bà ngoại gìa yếu , bố mẹ bỏ đi |
|  | Nguyễn Thị Hà | Khó khăn | 7A | Bố mất, mẹ ốm đau |
|  | Bùi Thị Khánh Linh | Khó khăn | 6A | Bố mẹ sức khỏe yếu, cv không ổn định |
|  | Trịnh Khánh Huyền | Khó khăn | 9D | Bố mẹ sức khỏe yếu, cv không ổn định |
|  | Lê Duy Khánh | Khó khăn | 6C | Bố mẹ sức khỏe yếu, cv không ổn định |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | Khó khăn | 6C | Ở với bà, mẹ bệnh |
|  | Hoàng Văn Thảnh | Khó khăn | 6B | Bố mất, mẹ tâm thần |
|  | Nguyễn Ngọc Hân | Khó khăn | 7E | Bố mẹ bỏ nhau, ở với ông bà ngoại |
|  | Nguyễn Minh Phương | Khó khăn | 6E | Bố mất, mẹ làm nông nghiệp khó khăn |
|  | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Khó khăn | 6D | Mẹ bỏ đi, Bố hỏng 1 mắt, ở với ông bà. |
|  | Trương Thị Tuyết Nhi | Khó khăn | 6D | 2 HS cùng hộ khác bố khác mẹ, gia đình khó khăn |
|  | Bùi Văn Tú | Khó khăn | 6D |  |
|  | Hoàng Hải Yến | Khó khăn | 6D | Bố mất, mẹ đi lấy chồng, ở với ông bà nội. |
|  | Đặng Thị Quỳnh Diệp | Khó khăn | 8D | Nhà đông con |

**CÁC QUỸ ĐƯỢC MIỄN GIẢM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung thu** | **HS nghèo, mồ côi, KT** | **HS cận nghèo** | **HS khó khăn** |
| 1 | Quỹ Đội | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 2 | BHYT | HS POTO THẺ NỘP VỀ TRƯỜNG | HS POTO THẺ NỘP VỀ TRƯỜNG | Vận động 100% đối với HS chưa có thẻ, HS có thẻ poto nộp về trường. |
| 3 | Học thêm | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 4 | Học KNS | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 5 | Học tiếng anh NNN | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 6 | Coi xe đạp HS | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 7 | Nước uống tinh khiết | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 8 | Quỹ tài trợ | Không vận động | Không vận động | Không vận động |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN AN LÃO  **TRƯỜNG THCS THÁI SƠN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TB-THCSTS | *An Lão, ngày .... tháng .... năm 2022* |

**THÔNG BÁO**

**V/v thực hiện miễn giảm cho học sinh kì II năm học 2021-2022**

Thực hiện các văn bản hướng dẫn về chế độ miễn giảm cho học sinh con gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo;

Căn cứ vào đơn đề nghị của gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

Hội đồng xét duyệt trường THCS Thái sơn đã xét duyệt và thông báo kết quả như sau:

1. **Số HS được miễn giảm**: có danh sách kèm theo.

* Số HS thuộc hộ nghèo, mồ côi không có người nuôi dưỡng, khuyết tật nặng: 11
* Số HS thuộc hộ cận nghèo: 11

1. Số HS có hoàn cảnh khó khăn: 11
2. **Chế độ miễn giảm** :

- HS thuộc hộ nghèo, mồ côi không có người nuôi dưỡng, khuyết tật: miễn 100%

- HS thuộc hộ cận nghèo: giảm 50%

- HS có hoàn cảnh khó khăn: Giảm 40%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - GVCN,HS;  - Lưu VT. |  | **HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Hoan** |

**DANH SÁCH HS ĐƯỢC MIỄM GIẢM KÌ II NĂM HỌC 2021-2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ TÊN** | **THUỘC ĐỐI TƯỢNG** | **HS LỚP** | **GC** |
| 1 | PHẠM VĂN TÂN | Hộ nghèo | 7E | MTBKI |
| 2 | PHÙNG THỊ THẢO NGỌC | Hộ nghèo | 7C | MTBKI |
| 3 | HỨA YẾN NHI | Hộ nghèo | 7E |  |
| 4 | VŨ VĂN VƯỢNG | Hộ nghèo | 8E |  |
| 5 | NGUYỄN THỊ NHUNG | Hộ nghèo | 9B | MTBKI |
| 6 | VŨ ĐỨC ĐẠI | Hộ nghèo | 9D | MTBKI |
| 7 | PHẠM VĂN QUYẾT | Hộ nghèo | 7A | MTBKI |
| 8 | BÙI THỊ TRÀ MY | Hộ nghèo | 9A | MTBKI |
| 9 | PHÙNG QUYẾT CHIẾN | Mồ côi | 6C | XE ĐẠP |
| 10 | NGUYỄN VĂN SƠN | Khuyết tật nặng | 7C |  |
| 11 | NGUYỄN XUÂN QUYẾT | Khuyết tật nặng | 6D | XE ĐẠP |
| 12 | NGUYỄN THÙY LINH | Hộ cận nghèo | 6E | MTBKI |
| 13 | HOÀNG ĐỨC LONG | Hộ cận nghèo | 7C |  |
| 14 | VŨ THỊ NHƯ QUỲNH | Hộ cận nghèo | 8A | MTBKI |
| 15 | HOÀNG THỊ HẢI ANH | Hộ cận nghèo | 6E |  |
| 16 | BÙI VĂN TUẤN | Hộ cận nghèo | 7D | MTBKI |
| 17 | NGÔ GIA ĐỨC TÙNG | Hộ cận nghèo | 6D | MTBKI |
| 18 | PHẠM THỊ DUNG | Hộ cận nghèo | 8D |  |
| 19 | PHẠM ĐỨC KHÁNH | Hộ cận nghèo | 9D |  |
| 20 | ĐÀO THỊ MAI LAN | Hộ cận nghèo | 8E | MTBKI |
| 21 | BÙI VĂN CHIẾN | Hộ cận nghèo | 8E |  |
| 22 | BÙI TUẤN NGHĨA | Hộ cận nghèo | **8B** |  |
| 23 | PHÙNG QUỐC BẢO | Khó khăn | **6C** |  |
| 24 | PHÙNG NGỌC LONG | Khó khăn | **6C** |  |
| 25 | NGUYỄN HUY ĐƯỢC | Khó khăn | **6C** |  |
| 26 | BÙI THỊ LINH | Khó khăn | **6C** | XE ĐẠP |
| 27 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | Khó khăn | **6D** |  |
| 28 | NGUYỄN HỮU ĐẠI | Khó khăn | **6A** |  |
| 29 | NGUYỄN THÀNH ĐÔ | Khó khăn | **6A** | XE ĐẠP |
| 30 | HOÀNG THỊ KIM ÁNH | Khó khăn | **6A** |  |
| 31 | HOÀNG THỊ THẢO MI | Khó khăn | **9A** |  |
| 32 | NGUYỄN THỊ THƯ | Khó khăn | **9B** |  |
| 33 | PHÙNG GIA HUY | Khó khăn | **6B** | XE ĐẠP |
|  | NGÔ VIỆT ANH | HỘ CẬN NGHÈO | **9C** | MTBKI |
|  | PHẠM VĂN HÀO | HỘ CẬN NGHÈO | **9D** | MTBKI |

**CÁC QUỸ ĐƯỢC MIỄN GIẢM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung thu** | **HS nghèo, mồ côi, KT** | **HS cận nghèo** | **HS khó khăn** |
| 1 | Quỹ Đội | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 2 | BHYT | HS POTO THẺ NỘP VỀ TRƯỜNG | HS POTO THẺ NỘP VỀ TRƯỜNG | Vận động 100% đối với HS chưa có thẻ, HS có thẻ poto nộp về trường. |
| 3 | Học nghề lớp 8 | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 4 | Học thêm | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 5 | Học KNS | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 6 | Tin nhắn Enetviet | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 7 | Coi xe đạp HS | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 8 | Nước uống tinh khiết | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |
| 9 | Quỹ tài trợ | Không vận động | Không vận động | Không vận động |
| 10 | Quỹ lớp | Miễn 100% | Giảm 50% | Giảm 40% |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**DANH SÁCH HS ĐƯỢC MIỄM GIẢM KÌ II NĂM HỌC 2021-2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ TÊN** | **THUỘC ĐỐI TƯỢNG** | **HS LỚP** | **GC** |
| 1 | PHẠM VĂN TÂN | Hộ nghèo | 7E | MTBKI |
| 2 | PHÙNG THỊ THẢO NGỌC | Hộ nghèo | 7C | MTBKI |
| 3 | HỨA YẾN NHI | Hộ nghèo | 7E |  |
| 4 | VŨ VĂN VƯỢNG | Hộ nghèo | 8E |  |
| 5 | NGUYỄN THỊ NHUNG | Hộ nghèo | 9B | MTBKI |
| 6 | VŨ ĐỨC ĐẠI | Hộ nghèo | 9D | MTBKI |
| 7 | PHẠM VĂN QUYẾT | Hộ nghèo | 7A | MTBKI |
| 8 | BÙI THỊ TRÀ MY | Hộ nghèo | 9A | MTBKI |
| 9 | PHÙNG QUYẾT CHIẾN | Mồ côi | 6C |  |
| 10 | NGUYỄN VĂN SƠN | Khuyết tật nặng | 7C |  |
| 11 | NGUYỄN XUÂN QUYẾT | Khuyết tật nặng | 6D |  |
| 12 | NGUYỄN THÙY LINH | Hộ cận nghèo | 6E | MTBKI |
| 13 | HOÀNG ĐỨC LONG | Hộ cận nghèo | 7C |  |
| 14 | VŨ THỊ NHƯ QUỲNH | Hộ cận nghèo | 8A | MTBKI |
| 15 | HOÀNG THỊ HẢI ANH | Hộ cận nghèo | 6E |  |
| 16 | BÙI VĂN TUẤN | Hộ cận nghèo | 7D | MTBKI |
| 17 | NGÔ GIA ĐỨC TÙNG | Hộ cận nghèo | 6D | MTBKI |
| 18 | PHẠM THỊ DUNG | Hộ cận nghèo | 8D |  |
| 19 | PHẠM ĐỨC KHÁNH | Hộ cận nghèo | 9D |  |
| 20 | ĐÀO THỊ MAI LAN | Hộ cận nghèo | 8E | MTBKI |
| 21 | BÙI VĂN CHIẾN | Hộ cận nghèo | 8E |  |
| 22 | BÙI TUẤN NGHĨA | Hộ cận nghèo | **8B** |  |
| 23 | PHÙNG QUỐC BẢO | Khó khăn | **6C** |  |
| 24 | PHÙNG NGỌC LONG | Khó khăn | **6C** |  |
| 25 | NGUYỄN HUY ĐƯỢC | Khó khăn | **6C** |  |
| 26 | BÙI THỊ LINH | Khó khăn | **6C** |  |
| 27 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | Khó khăn | **6D** |  |
| 28 | NGUYỄN HỮU ĐẠI | Khó khăn | **6A** |  |
| 29 | NGUYỄN THÀNH ĐÔ | Khó khăn | **6A** |  |
| 30 | HOÀNG THỊ KIM ÁNH | Khó khăn | **6A** |  |
| 31 | HOÀNG THỊ THẢO MI | Khó khăn | **9A** |  |
| 32 | NGUYỄN THỊ THƯ | Khó khăn | **9B** |  |
| 33 | PHÙNG GIA HUY | Khó khăn | **6B** |  |
|  | NGÔ VIỆT ANH | HỘ CẬN NGHÈO | **9C** | MTBKI |
|  | PHẠM VĂN HÀO | HỘ CẬN NGHÈO | **9D** | MTBKI |