|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN GIA LÂM  **TRƯỜNG THCS NINH HIỆP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Công khai các khoản thu năm học 2022– 2023**

+ Căn cứ QuyÕt ®Þnh 51/2013/Q§-UBND ngµy 22/11/2013 cña UBND TP Hµ Néi.

Trường THCS Ninh Hiệp thông báo công khai các khoản thu từ CMHS năm học 2022 - 2023 như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung thu** | **Đơn vị** | **Mức đóng góp/ hs** | **Ghi chú** |
| 1 | Học phí | đồng/tháng |  | *Chưa thực hiện* |
| 2 | Học buổi 2/ngày (K6+7) | đồng/tháng | 150.000 | *Thu theo tháng* |
| 3 | Học thêm (K8+9) | đồng/tháng | 300.000 | *Thu theo tháng* |
| 4 | Tiếng Anh liên kết (K6+7) | đồng/tháng | 160.000 | *Thu theo tháng* |
| 5 | GD kỹ năng sống (K6) | đồng/tháng | 60.000 | *Thu theo tháng* |
| 6 | Sổ liên lạc điện tử | đồng/tháng | 20.000 | *Tự nguyện, thu theo tháng* |
| 7 | Nước uống tinh khiết | đồng/tháng | 12.000 | *Thu 2 đợt (Tháng 10/2022+T02/2023)* |
| 8 | Bảo hiểm y tế | đồng/năm | 563.220 | *Thu tháng 11, HS có thẻ phô tô kèm theo* |
| 9 | Bảo hiểm thân thể | đồng/năm | 100.000 | *Tự nguyện, thu tháng 9* |
| 10 | Quỹ Đội | đồng/năm | 13.500 | *Thu tháng 9* |
| 11 | Quỹ khuyến học | đồng/năm | 100.000 | *Thu 2 đợt (Tháng 10/2022+T02/2023)* |

+ Thời gian thu: GVCN thông báo tới CMHS thực hiện thu nộp các khoản từ ngày 20-30 hàng tháng.

+ Hình thức thu: bằng tiền mặt cho đ/c Thắm thủ quỹ nhà trường hoặc nộp vào tài khoản chuyên thu học phí của nhà trường số: 120 000 073 658tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Đông Hà Nội.

*\*Ghi chú*:

*Các khoản thu theo tháng các bậc Cha mẹ học sinh có thể thu nộp theo học kỳ hoặc cả năm học cho nhà trường.*

Ninh Hiệp, ngày 19 tháng 9 năm 2022

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Đức Anh**