**PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN**

**TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN**

**TỔNG HỢP THU CÁC KHOẢN THU KHÁC VÀ THU THỎA THUẬN**

***Năm học 2018-2019***

1. **Theo quy định :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TT*** | ***Nội dung thu*** | ***Đơn vị tính*** | ***Mức thu*** | ***Ghi chú*** |
| 1 | Học phí | Đồng/tháng/hs | 155.000đ |  |
| 2 | Học 2 buổi/ngày | Đồng/tháng/hs | 150.000đ | Dành cho khối 67 |
| 3 |  Dạy thêm - học thêm | Đồng/tiết/hs | 13.000đ | Dành cho khối 89. |
| 4 | Nước uống tinh khiết | Đồng/tháng/hs | 12.000đ |  |
| 5 | Bảo hiểm y tế | Đồng/năm /hs | 525.420đ |  |
| 6 | Quỹ Đội | Đồng/tháng/hs | 2.000đ |  |

1. **Theo thoả thuận**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TT*** | ***Nội dung thu*** | ***Đơn vị tính*** | ***Mức thu*** | ***Ghi chú*** |
| 1 | Học tiếng Anh liên kết | Đồng/tháng/hs | 160.000đ | Dành cho k67 |
| 2 | Quỹ ban đại diện CMHS | Đồng/năm học/hs | Tự nguyện, tùy tâm |  |
|  3 | Tiền điện chênh lệch khi lớp học sử dụng điều hòa |  | Theo đồng hồ lắp tại lớp học | Dành cho lớp có điều hoà |
| 4 | Công tác từ thiện nhân đạo |  |  |  |
| 5 | Phục vụ bán trú |  |  | Dành cho hs đăng ký |
| - Tiền ăn | Đồng/bữa chính/hs | 25.000đ |
| - Chăm sóc bán trú | Đồng/tháng/hs | 150.000đ |
| - Trang thiết bị phục vụ bán trú | Đồng/năm học/hs | 100.000đ |

 **HIỆU TRƯỞNG**

 Dương Thị Tám