|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **TRƯỜNG TH&THCS MAI ĐỘNG**  Số: 50/TH&THCS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Mai Động, ngày 19 tháng 9 năm 2022* |

**BÁO CÁO**

**CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2022-2023**

**Kính gửi: Phòng GD&ĐT huyện Kim Động**

Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chinh sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 1855/HD-LN ngày 31/10/2018 của Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh – Xã hội và Kho bạc nhà nước Hưng yên về việc thu, quản lý, sử dụng học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộcc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên;

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

Căn cứ hướng dẫn số 363/PGD&ĐT, ngày 14/9/2022 của Phòng giáo dục và đào tạo Kim Động về thực hiện nghị quyết số 234/2022/NQ-HĐND về việc tạm thời thực hiện mức thu học phí năm học 2022-2023 theo nghị định số 154/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ biên bản họp Ban giám hiệu, Hội đồng trường với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh ngày 18/8/2022;

Trường TH&THCS Mai Động báo cáo Phòng GD&ĐT huyện Kim Động các khoản thu góp đầu năm học 2022-2023 như sau:

**1.Các khoản thu theo**

\* Công văn 1783/SGDĐT-KHTC ngày 12/9/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khoản thu** | **Số tiền** | **Bộ phận quản lí thu chi** |
| 1 | Tiền học phí (THCS) | 44.000đ/tháng | Nhà trường |
| 2 | Tiền điện | 7.000đ/tháng | Nhà trường |
| 3 | Tiền thuê dọn vệ sinh (TH) | 5.000đ/tháng | Nhà trường |
| 4 | Tiền nước uông | 6.000đ/tháng | Nhà trường |
| 5 | Tiền trông xe đạp | 6.000đ/tháng | Nhà trường |

***\**** Các khoản thu hộ theo chương trình hợp tác trên tinh thần tự nguyện tham gia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Khoản thu** | **Số tiền** |
| 1 | Tiền bảo hiểm y tế | 804760 x 40%=321840đ/năm  Thu hộ bảo hiểm xã hội huyện Kim động |
| 2 | Tiền bảo hiểm thân thể | 150.000đ/năm Thu hộ Công ty Bảo Việt Hưng Yên |
| 3 | Tiền học tiếng anh bổ trơ | 70.000đ/tháng. Học đối với các khối 1,2,4,5 trên tinh thần tự nguyện đăng kí. Thu hộ Công ty tổ chức. |
| 4 | Tiền sổ liên lạc điện tử | 7.500đ/tháng  Thu hộ Công ty VNPT Hưng Yên-chi nhánh Kim Động |
| 5 | Tiền học thêm đối với khối THCS | 2.500đ/tiết. Học trên tinh thần tự nguyện đăng kí. |
| 6 | Đồng phục | Thực hiện tự nguyện theo sự thống nhất của BĐD CMHS |

***Lưu ý:*** *- Tất cả các khoản tiền trên PHHS có thể đóng theo từng tháng, thu theo thời gian thực tế học sinh học tại trường.*

Các khoản tiền trên được thông qua trong cuộc họp giữa Ban giám hiệu, Hội đồng trường với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, đại diện của UBND xã Mai Động ngày 18/9/2022 và được thống nhất cao.

Trên đây là báo cáo các khoản thu góp đầu năm của trường TH&THCS Mai Động trong năm học 2022-2023. Hiệu trưởng nhà trường cam kết không tổ chức thu thêm bất cứ một khoản tiền gì khác ngoài báo cáo.

*Trường TH&THCS Mai Động xin trân trọng báo cáo.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**  - Phòng GD&ĐT;  - Lưu VT. | **HIỆU TRƯỞNG**  (Đã kí)  **Hà Đức Tuynh** |