**PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC**

**TRƯỜNG THCS HỒ VĂN LONG Biểu 01**

**PHIẾU LẤY KIẾN**

**Mức thu học phí năm học 2020-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Dành cho cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập)** *Đơn vị tính: 1000 đồng/tháng/học sinh*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trường học, cơ sở****giáo dục** | Khung quy định tại NĐ 86(Chính phủ)  | Mức thu học phí năm 2019-2020 quy định tại QĐ số 2874/QĐ-UBND tỉnh Long An | Đề xuất mức thu học phí năm học 2020-2021 ( Theo Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng năm 2019 là 2,79 %) |
| **Vùng thành thị** (phường thuộc thành phố,thị xã, thị trấn thuộc huyện) | **Vùng nông thôn** | **Vùng thành thị** (phường thuộc thành phố,thị xã, thị trấn thuộc huyện | **Vùng nông thôn** |
| **I.Mầm non** | 60-300 |  |  |  |  |
| **1. Nhà trẻ:** |  | 120 | 70 | 123 | 72 |
| **2. Mẫu giáo buổi:** |  | 70 | 37 | 72 | 38 |
| **3. Mẫu giáobán trú:** |  |   |   |  |  |
|  - Lớp mầm |  | 150 | 91 | 154 | 93 |
|  - Lớp chồi |  | 130 | 75 | 133 | 77 |
|  - Lớp l |  | 108 | 64 | 111 | 66 |
| **4.Mẫu giáo 2 buổi/ngày** | 60-300 | 91 | 48 | 93 | 49 |
| **II. Phổ thông** |  |  |  |  |  |
| 1. Trung học cơ sở: |  | 70 | 37 | 72 | 38 |
|  |  | 70 | 37 | 72 | 38 |
| 2. Trung học phổ thông: |  |   |   |  |  |
| 3. Giáo dục thường xuyên: |  | 70 | 37 | 72 | 38 |
|  - Hệ THCS |  | 70 | 37 | 72 | 38 |
|  - Hệ THPT |  | 70 | 37 | 72 | 38 |

Riêng đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới áp dụng theo khung học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông mức thu học phí năm học 2019-2020 là **33.000** đồng/tháng/học sinh.(Theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; Công văn số 1335/UBKT-CSDT ngày 27/12/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc xác định đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; Xã Phước Vĩnh Đông- huyện Cần Giuộc)Đề xuất mức thu học phí năm học 2020-2021: 34.000 đồng/tháng/ học sinh.**\*Phần ý kiến** **-Thống nhất - Không thống nhất** Ghi chú: Đáng dấu X vào trống  |