|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG  **TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH XÁ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 05/TB-THVX | *Vĩnh Xá, ngày 15 tháng 01 năm 2023* |

**THÔNG BÁO**

**Về việc thực hiện các khoản thu từ PHHS**

**Học kì II – năm học 2022-2023**

*Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về khung Kế hoạch và thời gian năm học 2022-2023;*

*Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021;*

*Hướng dẫn liên ngành số 1855/HD-LN của Sở GDĐT - Sở tài chính - Sở LĐTBXH - Kho bạc nhà nước ngày 31/10/2018 về việc hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021.*

*Hướng dẫn số: 370/BHXH-THU, ngày 15/8/2022 v/v thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2022-2023;*

*Công văn số 1528/SGDĐT-KHTC ngày 8/8/2022 của Sở GD&ĐT Hưng Yên V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học 2022-2023;*

*sinh năm học 2022-2023;*

*Công văn số 307/CV- PGD ĐT ngày 11/8/2022 của phòng GD&ĐT V/v thực hiện các khoản thu đầu năm học2022-2023*

*Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-THVX ngày 6/9/2022 kế hoạch thực hiện công tác thu-chi năm học 2022-2023 của Nhà trường, Biên bản thống nhất của các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh họp ngày 22/9/2022 và các biên bản họp toàn thể phụ huynh các lớp ngày 25/9/2022.*

Trường Tiểu học Vĩnh Xá thông báo các khoản thu học kì II năm học 2022-2023 như sau:

***1. Các khoản thu theo quy định***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khoản thu** | **Số tiền** | **Bộ phận quản lý thu chi** |
| 1 | Bảo hiểm Y tế | 321.840 đồng/HS/năm | Nhà trường thu, nộp Kho bạc Nhà nước. |

***2. Các khoản thu dịch vụ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khoản thu** | **Số tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | Sử dụng và sửa chữa điện | 7.000đ/HS/tháng | Nhà trường |
| 2 | Nư­ớc uống | 6.000đ/HS/tháng | Nhà trường |
| 3 | Gửi xe đạp | 6.000đ/HS/tháng | Nhà trường |
| Thuê dọn vệ sinh, vệ sinh môi trường | 5.000đ/HS/tháng | Nhà trường |

***3. Các khoản thu tự nguyện***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khoản thu** | **Số tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | Bảo hiểm thân thể | 150.000/HS/năm | Nhà trường thu hộ Công ty Bảo Việt Hưng Yên |
| 2 | Tiếng Anh Victoria | 70.000đ/HS/tháng | Nhà trường thu hộ công ty Victoria |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Phòng GD&ĐT(để b/c);  - Westside trường;  - Phụ huynh các lớp.  - Lưu VT. | **HIỆU TRƯỞNG**  **Đào Thị Huyền Sâm** |