|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN GIA LỘC**TRƯỜNG MN GIA TÂN** Số: 11/KH-MNGT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập -Tự do - Hạnh phúc** *Gia Tân, ngày 11 tháng 9 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**V/v thực hiện các khoản thu góp năm học 2023-2024**

*Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;*

*Căn cứ vào Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2022 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 phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương*

*Căn cứ Công văn số 1569/SGĐT- KHTC ngày 8/9/2023 về việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ trong nhà trường năm học 2023-2024;*

*Căn cứ hướng dẫn số 1507/SGĐT-KHTC ngày 19/11/2021cuar Sở giáo dục và đào tạo về việc miên giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tậ; aurn lý sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương;*

*Căn cứ vào Nghị quyết của Ban đại diện Cha mẹ HS nhà trường họp ngày 21 tháng 8 năm 2023*

Trường Mầm non Gia Tân lập kế hoạch thực hiện các khoản thu năm học 2023- 2024 như sau:

**I. Mục đích, yêu cầu**

***1. Mục đích***

Thực hiện quản lý thu, chi các khoản trong năm học đúng mục đích, sát thực tế, phù hợp với điều kiện của địa phương, được sự đồng thuận ủng hộ từ PHHS;

Tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường và hỗ trợ các hoạt động phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu dạy-học;

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lí và đội ngũ giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ.

***2. Yêu cầu***

Bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp quản lí;

Phù hợp với yêu cầu của nhà trường nhằm phục vụ công tác giáo dục HS;

Sử dụng đúng mục đích, đúng kế hoạch, tiết kiệm, thu đủ chi;

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, được sự ủng hộ nhất trí của 100% phụ huynh toàn trường.

Công khai, dân chủ, minh bạch, đảm bảo hiệu quả công việc.

**II. Đối tượng được hưởng**: Học sinh đang học tập trực tiếp tại nhà trường.

**III. Hình thức thu**

1. **Thu theo quy định**

*1. Thu theo quy định:* Học phí:

Thu theo tháng (Hoặc kỳ):

Nhà trẻ: 125.000đ/tháng;

Mẫu giáo: 105.000đ/tháng

*2. Thu tự nguyện:* Bảo hiểm thân thể học sinh: 200.000đ/năm/trẻ (theo mức giá của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt)

*3. Thu theo thoả thuận:*

*\* Thu 1 lần vào đầu năm học*

 - Tiền đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt cho trẻ trong một năm học:

 Nhà trẻ: 200.000đ/năm/trẻ.

3 tuổi: 250.000đ/năm/trẻ.

4 tuổi: 250.000đ/năm/trẻ.

5 tuổi: 250.000đ/năm/trẻ.

**3.1. Nhà trẻ (14 Cháu)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục đồ dùng** | **Đơn vị tính** | **SỐ LƯỢNG** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ nhà trẻ 3-36 tháng tuổi | **Đơn vị tính** | 1 | 7.500 | 7.500 |   |
| 2 | Vở tạo hình cho trẻ 24-36 tháng tuổi | Quyển | 1 | 9.000 | 9.000 |   |
| 3 | Bộ tranh hướng dẫn các hoạt động tạo hình cho trẻ 24-36 tháng tuổi | Bộ | 1 | 44.000 | 3.000 | Dùng chung |
| 4 | Vở LQVT (dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi) | Quyển | 1 | 8.500 | 8.500 |   |
| 5 | Bộ tranh hướng dẫn trẻ 24-36 tháng tuổi hoạt động LQVT | Bộ | 1 | 37.000 | 2.000 | Dùng chung |
| 6 | Khăn mặt trẻ | cái | 2 | 8.000 | 16.000 |  |
| 10 | Đất nặn Mic 6 màu | Chiếc | 1 | 16.000 | 16.000 |   |
| 11 | Bút sáp 12 màu Mic | Hộp | 1 | 14.000 | 14.000 |   |
|  | Bô có nắp đậy  | Cái | 2 | 26.500 | 3.800 | Dùng chung |
|  | Bóng nhỏ | Quả | 25 | 4.500 | 8.000 | Dùng chung |
|  | Bộ xâu hạt | Bộ | 1 | 42.000 | 3.000 | Dùng chung |
|  | Bộ xâu dây | Bé | 1 | 90.000 | 6.400 | Dùng chung |
|  | Búp bê bé trai  | Con | 1 | 150.000 | 10.700 | Dùng chung |
|  | Búp bê bé gái  | Con | 1 | 150.000 | 10.700 | Dùng chung |
|  | Bộ dụng cụ bác sĩ | Bộ | 1 | 110.000 | 7.800 | Dùng chung |
|  | Xúc xắc | Cái | 1 | 15.000 | 15.000 |  |
|  | bút chì 2 b | Cái | 1 | 6.500 | 6.500 |  |
|  | Giấy thủ công bé | tui | 1 | 6.500 | 6.500 |  |
|  | Tờ đề can ký hiệu | tê | 2 | 3.500 | 500 | Dùng chung |
|  | Phiếu bé ngoan | tê | 1 | 2.500 | 2.500 |  |
|  | phấn màu 10v | Hép  | 2 | 7.000 | 1.000 | Dùng chung |
|  | gọt chì thiên long | chiÕc | 2 | 7.000 | 1.000 | Dùng chung |
|  | Giấy a4 | Gam | 2 | 100.000 | 14.300 | Dùng chung |
|  | Rổ đựng đồ  | ChiÕc | 3 | 28.000 | 6.000 | Dùng chung |
|  | Bộ đồ dùng chăm sóc cây | Bộ | 4 | 71.000 | 20.300 | Dùng chung |
|  | **TỔNG CỘNG** |  |  |  | **200.000** |  |

**3.2. 3 Tuổi (65 TRẺ**)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục đồ dùng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi) | Quyển | 1 | 7.500 | 7.500 |  |
| 2 | Vở tạo hình cho trẻ 3-4 tuổi | Quyển | 1 | 10.500 | 10.500 |   |
| 3 | Vở LQVT ( dành cho trẻ 3-4 tuổi) | Quyển | 1 | 8.500 | 8.500 |   |
| 4 | Khăn mặt trẻ | Cái | 2 | 8.000 | 16.000 |   |
| 5 | Nguyên liệu để đan tết | Cuộn | 1 | 130.000 | 2.000 | Dùng chung |
| 6 | kéo răng cưa | Cái | 1 | 71.500 | 1.100 | Dùng chung |
| 7 | Bút chì đen | Cái | 1 | 6.500 | 6.500 |  |
| 8 | Đất nặn mic 6 màu | Hộp | 1 | 16.000 | 16.000 |  |
| 9 | bút sáp 12 màu TL | hộp | 1 | 14.000 | 14.000 |  |
| 10 | phấn mic 10 v | hộp | 10 | 6.500 | 1.000 | Dùng chung |
| 11 | Giấy màu  | túi | 1 | 6.000 | 6.000 |  |
| 12 | Búp bê bé trai  | Con | 6 | 162.500 | 15.000 | Dùng chung  |
| 13 | Búp bê bé gái  | Con | 6 | 162.500 | 15.000 | Dùng chung |
| 14 | Bộ đồ chơi nấu ăn (hµng hµ néi ) | Bộ | 3 | 71.500 | 3.300 | Dùng chung |
| 15 | Bộ dụng cụ bác sỹ | Bộ | 5 | 110.500 | 8.500 | Dùng chung |
| 16 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Bộ | 5 | 74.100 | 5.700 | Dùng chung |
| 17 | Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình | Bộ | 3 | 90.000 | 4.100 | Dùng chung |
| 18 | Đồ chơi các phương tiện giao thông (gỗ) | Bộ | 5 | 133.900 | 10.300 | Dùng chung |
| 19 | Tranh cảnh báo nguy hiểm | Bộ | 2 | 32.500 | 1.000 | Dùng chung |
| 20 | Màu nước thiên long 8 màu | Hộp | 3 | 73.600 | 3.400 | Dùng chung |
| 21 | giấy trăng A0 | tê | 1 | 6.500 | 6.500 | Dùng chung |
| 22 | L« t« dinh d­ìng | bộ | 10 | 9.100 | 1.400 | Dùng chung |
| 23 | L« t« ®éng vËt nu«i | bộ | 10 | 9.100 | 1.400 | Dùng chung |
| 24 | L« t« ®éng vËt rõng | bộ | 10 | 9.100 | 1.400 | Dùng chung |
| 25 | L« t« Thùc vËt | bộ | 10 | 9.100 | 1.400 | Dùng chung |
| 26 | L« t« c¸ loµi hoa | bộ | 5 | 9.100 | 700 | Dùng chung |
| 27 | L« t« c¸c lo¹i qu¶ | bộ | 10 | 9.100 | 1.400 | Dùng chung |
| 28 | L« t« PTGT | bộ | 10 | 9.100 | 1.400 | Dùng chung |
| 29 | l« t« rau cñ | bộ | 10 | 9.100 | 1.400 | Dùng chung |
| 30 | L« t« H×nh vµ sè lư­îng | bộ | 3 | 21.500 | 1.000 | Dùng chung |
| 31 | Bộ thẻ chữ cái và chữ số của trẻ | Bộ | 1 | 14.000 | 14.000 |  |
| 32 | Tranh dinh d­ìng | tói | 1 | 26.000 | 400 | Dùng chung |
| 33 | Tranh §V nu«i | tói | 1 | 26.000 | 400 | Dùng chung |
| 34 | Tranh PTGT | tói | 1 | 26.000 | 400 | Dùng chung |
| 35 | th¶m l¸ | tÊm | 3 | 54.166 | 2.500 | Dùng chung |
|  36 | Búp bê đôi | tói | 2 | 65.000 | **2.000** | Dùng chung |
| 37 | Giấy thủ công bé | tui | 1 | 3.500 | **3.500** |  |
| 38 | Kéo | Cái | 1 | 6.000 | **6.000** |  |
| 39 | Phiếu bé ngoan | tÊm | 1 | 3.500 | **3.500** |  |
| 40 | Keo nước bé | lä | 1 | 3.000 | **3.000** |  |
| 41 | keo mic | Hộp | 1 | 8.000 | **8.000** |  |
| 42 | Rổ đựng đồ của cháuvuông | chiếc | 1 | 4.000 | **4.000** |  |
| 43 | Thẻ số cô | Bộ | 1 | 19.500 | 300 |  |
| 44 | Bảng con | Cái | 1 | 13.000 | 13.000 |  |
| 45 | Kéo thủ công | Cái | 1 | 9.500 | 9.500 |  |
| **46** | **Que tính** | **Bộ** | **1** | **6.000** | **6.000** |  |
|  | **TỔNG** |  |  |  | **250.000** |  |

**3.3. 4 Tuổi (82 trẻ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục đồ dùng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyên liệu để đan tết | Túi | 3 | 131.000 | 4.800 | Dùng chung |
| 3 | Bút chì đen | Cái | 1 | 6.500 | 6.500 |   |
| 4 | Bút sáp 12 màu Mic | Hộp | 1 | 14.000 | 14.000 |   |
| 5 | Đất nặn Mic 6 màu | Hộp | 1 | 16.000 | 16.000 |   |
| 6 | Giấy màu | Túi | 1 | 6.000 | 6.000 |   |
| 7 | Khăn mặt trẻ | Chiếc | 2 | 8.000 | 16.000 |   |
| 8 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mẫu giáo(3-6 tuổi) | Quyển | 1 | 10.500 | 10.500 |   |
| 9 | Vở tập tạo hình MG 4-5 tuổi | Quyển | 1 | 11.500 | 11.500 |   |
| 11 | Vở làm quen với toán MG 4-5 tuổi | Quyển | 1 | 12.000 | 12.000 |   |
| 10 | Kéo thủ công | Cái | 1 | 9.500 | 9.500 |  |
| 11 | Phấn mic 10V | Hộp | 1 | 6.000 | 6.000 |   |
| 12 | Bộ ghép hình hoa (215 chi tiết) | Bộ | 3 | 103.800 | 3.800 | Dùng chung |
| 13 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Bộ | 2 | 82.000 | 2.000 | Dùng chung |
| 14 | Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình | Bộ | 4 | 86.100 | 4.200 | Dùng chung |
| 15 | Ghạch xây dựng túi to | túi | 6 | 65.600 | 4.800 | Dùng chung |
| 16 | Màu nước thiên long 8 màu | Hộp | 3 | 73.800 | 2.700 | Dùng chung |
| 17 | Bìa các màu (gam) | gam | 3 | 54.600 | 2.000 | Dùng chung |
| 18 | Lắp ghép nhà đại | bộ | 3 | 41.000 | 1.500 | Dùng chung |
| 19 | Búp bê đôi | Túi | 3 | 57.400 | 2.100 | Dùng chung |
| 20 | Giấy thủ công bé | tui | 1 | 3.500 | 3.500 |  |
| 21 | Phiếu bé ngoan | tê | 1 | 3.500 | 3.500 |  |
| 22 | Keo nước to | lä | 1 | 6.000 | 6.000 |  |
| 23 | Phấn míc 10v | hép | 1 | 7.000 | 7.000 |  |
| 24 | phấn màu | hép | 1 | 7.000 | 7.000 |  |
| 25 | Túi đựng hồ sơ học sinh | chiÕc | 1 | 4.000 | 4.000 |  |
| 26 | Keo nước bé | lä | 1 | 3.000 | **3.000** |  |
| 27 | keo khô mic | Lọ | 1 | 8.000 | **8.000** |  |
| 28 | L« t« dinh d­ìng | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 29 | L« t« ®éng vËt nu«i | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 30 | L« t« ®éng vËt rõng | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 31 | L« t« Thùc vËt | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 32 | L« t« c¸ loµi hoa | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 33 | L« t« c¸c lo¹i qu¶ | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 34 | L« t« PTGT | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 35 | l« t« rau cñ | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 36 | Bộ lắp ráp xe lửa nhựa | Bộ | 2 | 250.100 | 6.100 | Dùng chung |
| 37 | Bàn tính học đếm | Bộ | 3 | 55.000 | 2.000 | Dùng chung |
| 38 | Lắp ráp nút tròn | Bộ | 3 | 70.000 | 2.600 | Dùng chung |
| 39 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Bộ | 3 | 135.000 | 5.000 | Dùng chung |
| 40 | Bộ côn trùng | Bộ | 5 | 90.000 | 5.400 | Dùng chung |
| 41 | Bộ dụng cụ bác sỹ | Bộ | 2 | 110.700 | 2.700 | Dùng chung |
| 42 | Cố uống nước inox | Cái | 1 | 24.000 | 24.000 |  |
| 43 | Rổ nhựa bé đựng đồ của trẻ | Cái | 1 | 4.000 | 4.000 |  |
| 44 | Rổ nhựa to đựn đồ | Cái | 3 | 35.000 | 1.300 | Dùng chung |
| 45 | Giấy thủ công to | Túi | 2 | 5.500 | 11.000 |  |
|   | **Tổng** |   |   |   | **250.000** |   |

**3.3. 5 Tuổi (85 cháu)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục đồ dùng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | Thẻ chữ cái và chữ số  | Bộ | 1 | 14.000 | 14.000 |  |
| 2 | Kéo thủ công | Cái | 1 | 9.500 | 9.500 |   |
| 3 | Bút chì đen | Cái | 1 | 6.500 | 6.500 |   |
| 4 | bút sáp 12 màu TL | hộp | 1 | 14.000 | 14.000 |   |
| 5 | Đất nặn mic 6 m | hộp | 1 | 16.000 | 16.000 |  |
| 7 | Bộ que tính | Bộ | 1 | 6.000 | 6.000 |  |
| 8 | bảng con | c¸i | 1 | 13.000 | 13.000 |   |
| 9 | Giấy thủ công bé | tui | 1 | 3.500 | 3.500 |   |
| 10 | Giấy thủ công TO | tói | 1 | 6.000 | 6.000 |  |
| 12 | Phiếu bé ngoan | tê  | 1 | 3.500 | 3.500 |  |
| 13 | Keo nước to | lä | 1 | 6.000 | 6.000 |  |
| 14 | phấn màu | hép | 1 | 7.000 | 7.000 |   |
| 15 | Giấy a4  | gam | 1 | 85.000 | 1.000 |   |
| 16 | Tẩy thiên long | c¸i | 1 | 7.000 | 7.000 |   |
| 17 | keo khô mic | c¸i | 1 | 8.000 | 8.000 |  |
| 18 | Rổ đựng đồ của cháu | chiếc | 1 | 4.000 | 4.000 |  |
| 19 | Túi đựng hồ sơ học sinh | chiếc | 1 | 4.000 | 4.000 |   |
| 20 | L« t« ®éng vËt nu«i | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 21 | L« t« ®éng vËt rõng | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 22 | L« t« Thùc vËt | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 23 | L« t« c¸ loµi hoa | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 24 | L« t« c¸c lo¹i qu¶ | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 25 | L« t« PTGT | bộ | 9 | 9.100 | 1.000 | Dùng chung |
| 26 | Ghép hình hoa 215 chi tiết | Bộ | 6 | 102.000 | 7.200 | Dùng chung |
| 27 | Lắp ráp nút tròn | Bộ | 6 | 68.000 | 4.800 | Dùng chung |
| 28 | Bộ dụng cụ chăm sóc cây | Bộ | 6 | 75.000 | 5.300 | Dùng chung |
| 29 | Đồ chơi phương tiện giao thông | Bộ | 6 | 135.000 | 8.500 | Dùng chung |
| 30 | Vở tập tạo hình MG 5-6 tuổi | Quyển | 1 | 13.000 | 13.000 |   |
| 31 | Vở làm quen với toán MG 5-6 tuổi Q1 (Toán hình) | Quyển | 1 | 9.500 | 9.500 |   |
| 32 | Vở làm quen với toán MG 5-6 tuổi Q2 (Toán số) | Quyển | 1 | 11.500 | 11.500 |  |
| **33** | Bé làm quen với chữ cái MG 5 tuổi Q1  | Quyển | 1 | **10.500** | **10.500** |  |
| **34** | Bé làm quen với chữ cái MG 5 tuổi Q2 | Quyển | 1 | **10.500** | **10.500** |  |
| **35** | Tranh cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái, **quyển 1** | **Bộ**  | **1** | **59.500** | **700** | Dùng chung |
| **36** | Tranh cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái, **quyển 2** | **Bộ** | **1** | **59.500** | **700** | Dùng chung |
| **37** | Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống | Bộ | 3 | 73.600 | 2.600 |  |
| **38** | Lắp ráp xe lửa | Bộ | 3 | 255.000 | 9.000 |  |
| **39** | Phấn mic to | Hộp | 2 | 50.000 | 1.200 |  |
| **40** | Bộ đồ chơi gia đình nhựa | Bộ | 3 | 215.000 | 7.600 |  |
| **41** | Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống | Bộ | 3 | 102.000 | 3.600 |  |
| **42** | Bộ lắp ráp xe lửa | Bộ | 3 | 250.000 | 8.800 |  |
|  | **Tổng** |  |  |  | **250.000** |  |

***\* Thu theo tháng, kỳ***

+ Tiền phục vụ bán trú:

- Tiền ăn trưa của trẻ: NT, MG: 17.000 đ/trẻ/ngày

\* Tiền nước rửa bát, xà phòng, nước rửa tay phục vụ bán trú (2.2): 5.000đồng/trẻ/tháng.

- Dự kiến thu: 260 trẻ x 5.000đ x 9 thág = 11.700.000 đồng

- Dự kiến chi:

+ Nước rửa bát: 126lít x 30.000 = 3.780.000đồng (14lit/ tháng cả bếp ăn)

+ Xà phòng giặt: 99kg x 40.000 = 3.960.000 (1kg/lớp/tháng x 11 lớp x 9 tháng)

+ Nước rửa tay: 198 chai x 20.000 = 3.960.000 (2chai/lớp/ tháng x 11 lớp x 9 tháng)

**Tổng chi: 11.700.000 đồng**

- Tiền chất đốt: NT, MG: 20.000đồng/tháng

+Dự kiến thu: 260 trẻ x 20.000 = 5.200.000 đồng

+ Dự kiến chi: 3.8 bình x1.350.000 = 5.130.000đồng

 - Công bán trú (2.3): 160.000đ/tháng/trẻ

+ Dự kiến thu: 250 trẻ x 160.000 = 40.000.000 đồng

+ Dự kiến chi nhân viên nuôi: (2 người x 4.500.000đ/ 1 người) + (1 người x = 2.500.000 đồng) = 11.500.000 đồng

+ Công tác quản lý, CSVC: 8.000.000 đồng

+ Chi cho giáo viên trực trưa: 20.500.000đ

 - Tiền mua dụng cụ vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải, thuê lao công quét rọn vệ sinh sân trường, giấy vệ sinh, nước lau sàn, nước tẩy vệ sinh (mục 10): 20.000đồng/trẻ/tháng.

+ Dự kiến thu: 260 trẻ x 20.000đ x 9 tháng = 46.800.000 đồng

 + Dự kiến chi:

 ++ Chổi đót: 45 cái x 35.000 =1.575.000đ

 ++ Chổi quét nước 45 cái x 30.000 = 1.350.000đ

 ++ Cây lau nhà: 45 cây x 85.000= 3.825.000đ

 ++ Nước lau sàn: 324 lít x 30.000= 9.720.000đ (3 lit/ 1 lớp/ tháng x 12 lớp x 9 tháng)

 ++ Giấy vệ sinh: 198 dây x 60.000= 11.880.000 đ (2 dây/ tháng/ lớp x 11 lớp x 9 tháng)

 ++ Tiền thuê lao công, thu gom và xử lý rác thải: 9 tháng x 1.700.000đ =15.300.000

 ++ Tiền mua vim tẩy bồn cầu: 105 chai x 30. 000đ = 3.150.000 đồng (1 chai/ tháng/ lớp x 11 lớp)

 **Tổng chi: 46.800.000 đồng**

* Tiền đồ dùng bán trú:

+ Dự kiến thu: 260 trẻ x 50.000đ = 13.000.000 đồng

 + Dự kiến chi:

 ++ Thớt nhựa 2c x 150.000= 300.000 đ

++ Rổ nhựa to 3c x 50.000= 150.000 đ

++ Xoong cơm nhỏ 1c x1.500.000= 1.500.000 đ

++ Dao chặt xương 1c x 255.000= 255.000 đ

++ Dao thái 3c x 120.000= 360.000 đ

++ Cọ rửa xoong: 36c x 3.000 = 108.000đ

+ + lưới rủa bát: 48 cái x 4.000 = 192.000 đ

++ Găng tay cao su: x 100.000= 100.000đ

+ + Gang tay linon: 3 bịch x 120.000 = 360.000đ

++ Hộp lưu mẫu thực phẩm: 9 hộp x 30.000= 270.000đ

++ Muôi múc canh: 11 cái x 30.000 = 330.000 đ

+ + Bát con: 150.000 cái x 22.000 đ = 3.300.000 đ

+ + Thìa con: 150.000 cái x 10.000 đ = 1.500.000 đ

+ + Muôi cơm: 11 cái x 5.000 = 55.000 đ

+ + Bát tô đựng canh: 22 cái x 35.000đ = 770.000đ

++ Mua bổ sung chăn nỉ đơn: 22 cái x 150.000 = 3.450.000đ

+ Tổng chi: 260 trẻ x 50.000đ = 13.000.000 đồng

 ***2.2. Quỹ hoạt động Ban Đại diện Cha mẹ học sinh***

\* Mức thu: Cha mẹ học sinh tự nguyện không bắt buộc

\* Chi: nếu thống nhất được chi thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Ban đại diện CMHS.

 **IV. Tổ chức thực hiện**

Thông qua cuộc họp lãnh đạo, Hội đồng trường, Họp CB, GV, NV đầu năm học 2023 – 2024.

Thống nhất các khoản thu với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh toàn trường trong cuộc họp Ban đại diện hội cha mẹ học sinh đầu năm học.

Niêm yết công khai kế hoạch thu góp đầu năm học 2023-2024.

Triển khai đến toàn thể phụ huynh học sinh trong trường.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Phạm Thị Nền**