|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN THANH MIỆN **TRƯỜNG MN HỒNG QUANG** Số: 02/QĐ-TrMN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hồng Quang, ngày 04 tháng 11 năm 2024* |

# QUYẾT ĐỊNH

# V/v công khai các khoản thu góp, huy động

**Năm học 2024 - 2025**

# HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG QUANG

*Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT – BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.*

*Căn cứ thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;*

*Thực hiện theo Nghị quyết 17/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.*

# QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1**: Công bố công khai các khoản thu góp, huy động năm học 2024 – 2025 *(theo biểu đính kèm)*

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Bộ phận tài chính và cán bộ viên chức trong trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này ./.

# Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

 - Bộ phận KT-TC (Đã ký)

 - Lưu: VP.

 ***Nhữ Thị Đượm***

**DANH SÁCH**

 **CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU, GÓP HUY ĐỘNG ĐẦU NĂM**

**NĂM HỌC 2024 – 2025**

*(Kèm theo QĐ số: 02-TrMN, ngày 04 tháng 11 năm 2024 của HT trường mầm non Hồng Quang)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Các khoản thu** | **Mẫu giáo** | **Nhà trẻ** |
| **I** | **Các khoản thu theo quy định (Nghị Quyết 17/2024)** |
| 1 | Tiền học phí | 105.000đ/trẻ/tháng***\* Riêng trẻ mầm non 05 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025*** | 125.000đ/trẻ/tháng |
| **II** | **Các khoản thu theo thoả thuận (Nghị quyết 17/2024/NQ –HĐND ngày 18/10/2024 của HĐND tỉnh Hải Dương)** |
| 1 | Tiền bán trú |  |  |
| 1.1 | Tiền ăn trong ngày | 20.000đ/trẻ/ngày | 17.000đ/trẻ/ngày |
| 1.2 | Tiền ăn sáng(Bao gồm phụ phí; dịch vụ chăm sóc, phục vụ bán trú, dịch vụ trang thiết bị)  | 8.000đ/trẻ/bữa | 8.000đ/trẻ/bữa |
| 2 | Tiền chăm sóc phục vụ bán trú (trả người nấu ăn, nhân viên cấp dưỡng, trông trưa, quản lý) | 270.000đ/trẻ/tháng | 270.000đ/trẻ/tháng |
| 3 | Tiền phụ phí (chất đốt, điện, nước phục vụ bán trú, nước tẩy, rửa). | 35.000đ/trẻ/tháng | 35.000đ/trẻ/tháng |
| 4 | Tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ dùng cá nhân phục vụ cho trẻ bán trú lần đầu) từ thời điểm trẻ ăn bán trú đến hết khoá học. | 200.000đ/trẻ | 200.000đ/trẻ |
| 5 | Tiền vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh (Bao gồm tiền lao công, dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh, nước tẩy, rửa, lau sàn) | 25.000đ/trẻ/tháng | 25.000đ/trẻ/tháng |
| 6 | Tiền điện sử dụng điều hoà (Cuối tháng đại diện cha mẹ phụ huynh của từng lớp cùng giáo viên của lớp chốt số công tơ điện trên đồng hồ riêng nhân với đơn giá và chia số trẻ của lớp để thanh toán cho HTX dịch vụ điện) |  |  |
| **III** | **Các khoản thu tự nguyện** |
| 1 | Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS: Thực hiện theo thông tư 55/BGD & ĐT |
| 2 | Tiền bảo hiểm thân thể (Thu hộ): Tự nguyện theo mức thu của công ty bảo hiểm 200.000đ/trẻ/năm. |
| 3 | Tiền tài trợ, viện trợ: Tự nguyện theo thông tư 16/2018/TT-BGDĐT |