|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG  **TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHÂU**  Số: /TB-THNC |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**  *P. Ngọc Châu*,  *ngày 21 tháng 9 năm 2024* |

**THÔNG BÁO**

**CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2024- 2025**

Thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trường Tiểu học Ngọc Châu thông báo các khoản thu năm học 2024 - 2025 như sau:

**1. Các khoản thu theo quy định:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mục thu** | **Mức thu** | **Tổng thu** | **Ghi chú** |
| 1 | Tiền học 2 buổi/ ngày | Theo NQ 08/NQ-HĐND tỉnh: không quá 5000đ/tiết | Theo số tiết thực học | Thu theo kì |
| 2 | - BHYT:  + Lớp 1:  + Lớp 2-lớp 5: | 73.710đ/HS/ tháng | - Theo tháng sinh  đến hết năm 2025)  - 884 520đ/HS/năm | - Đã thu tháng 9  *Không thu con công an, bộ đội, hộ nghèo, cận nghèo, HS khuyết tật*  - Thu trong tháng 11/2024 |

**2. Các khoản thu thỏa thuận:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mục thu** | **Mức thu** | **Thời gian thu** | **Ghi chú** |
| 1 | Nước uống tinh khiết | 7.000đ/HS/tháng | T10/2024 và T1/2025 | Thu theo học kì |
| 2 | Vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh (lao công) | 20.000đ/HS/tháng |
| 3 | Học KNS | 12 000đ/HS/tiết | Thu theo học kì | Với HS tham gia |
| 4 | Học TA có yếu tố nước ngoài | 40.000đ/HS/tiết | Thu theo kì | Với HS tham gia |
| 5 | Mua đồ dùng, bổ sung CSVC bán trú | 200.000đ/HS | Tháng 10 | Chỉ thu với HS ăn bán trú lần đầu. |
| 6 | Bán trú hàng tháng  +Khối 1-2  +Khối 3; 4; 5 | 685.000đ/HS  696.000đ/HS | Thu hàng tháng | *Thu từ ngày 7-15 hàng tháng)* |
| 7 | Tiền điện điều hòa | Theo số điện dùng thực tế của lớp | Tháng 1 và tháng 5 | Thu theo học kỳ |

**3. Các khoản thu tự nguyện:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mục thu** | **Mức thu** | **Tổng thu** | **Ghi chú** |
| 1 | Bảo hiểm thân thể | 200.000đ/HS/ năm | 200.000đ/HS/ năm | Thu trong tháng 9 |

*Tất cả các khoản nộp qua ứng dụng SISAP**theo mã HS năm học 2024-2025 do trường cấp*

***Nơi nhận*:**

- CBGVNV nhà trường **HIỆU TRƯỞNG**

- Phụ huynh HS;

- Lưu: VT

**Nguyễn Thị Quyên Oanh**

**N**