**UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU**

**TRƯỜNG TH&THCS HÀM TỬ**

**BẢNG NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU GÓP**

**NĂM HỌC: 2023 - 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục các khoản thu** | **Mức thu/ tháng/ tiết.** | **Số tháng thu** | **Thành tiền** |
| **I.Các khoản thu theo quy định.** | | | | |
| 1 | - Học phí (THCS) | 44.000 | 9 | 396.000 đồng  ( HK 1 : 176.000 đồng. HK2: 220.000 đồng) |
| 2 | - Học chuyên đề( THCS) | 2.500 | Theo thực tế tiết học |  |
| 3 | - Điện thắp sáng, chạy quạt | 7.000 | 9 | 63.000 đồng |
| 4 | - Tiền nước uống | 6.000 | 9 | 54.000 đồng |
| 5 | - **Tiền trông xe:**  + Xe đạp thường  + Xe đạp điện | 6.000  12.000 | 9  9 | 54.000 đồng  108.000 dồng |
| 6 | - Tiền vệ sinh (TH) | 5.000 | 9 | 45.000 đồng |
| **II. Các khoản thu hộ.** | | | | |
| 1 | **Bảo hiểm y tế:**  + Mức 12 tháng  + Mức 13 tháng ( khối1)  + Mức 14 tháng (Khối 1)  + Mức 15 tháng (Khối 1) | 32.400  32.400  32.400  32.400 | 12  13  14  15 | 388.800 đồng  421.200 đồng  453.600 đồng  486.000 đồng |
| 2 | - **Tiền quỹ nhân đạo:** + THCS  + Tiểu học |  | 12  12 | 12.000 đồng  10.000 đồng |
| **III. Các khoản thu tự nguyện.** | | | | |
| 1 | - Bảo hiểm Bảo Việt |  | 12 | 200.000 đồng |
| 2 | - Tin học ( Khối 5 ) | 23.000 | 9 | HK1 :92.000 đồng  HK2 : 115. 000 đồng |
| 3 | -Tiếng Anh làm quen ( khối 1, 2 ) | 70.000 | Theo tháng học thực tế | Triển khai dạy và thu khi được cấp trên phê duyệt. |

Trên đây là bảng niêm yết công khai các khoản thu góp năm học: 2023 - 2024 của trường TH&THCS Hàm Tử. Để CBGV, NV, Phụ huynh và tất cả học sinh trong nhà trường nắm bắt được. *Hàm Tử, ngày 24 tháng 9 năm 2023*

**HIỆU TRƯỞNG**