|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG TRỨ** | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

Số: 06/TB-NCT *Ngày 10 tháng 10 năm 2019*

**THÔNG BÁO**

**V/v THU TIỀN THÁNG 9+10/2019**

**A/HỌC BÁN TRÚ:**

1/Tiền ăn T10 (23 ngày x 30.000đ) = 690.000đ

2/Phục vụ bán trú T9+10 = 320.000đ

3/Tiền tổ chức học hai buổi T9+10 = 180.000đ

4/Tiền anh văn T9+10 (lớp 1,2,3,4) = 200.000đ

5/Tiền anh văn người nước ngoài T9+10 (lớp 2,3,4,5) = 200.000đ

6/Tiền vi tính T9+10 (lớp 2,3,4,5) = 100.000đ

7/Vệ sinh bán trú T9+10 = 40.000đ

8/Tiền thiết bị phục vụ học sinh bán trú = 200.000đ/năm

9/Tiền kỹ năng sống T10 = 60.000đ

10/Tiền phù hiệu = 15.000đ/6 cái

11/Tiền giấy thi 10.000đ (Lớp 1,2,3), 15.000đ (Lớp 4,5 /năm

12/ Tiền sổ liên lạc = 10.000đ

13/ Tiền học bạ (lớp 1) = 10.000đ

14/ Tiền sổ thu và thanh toán bán trú = 3.000đ

**Tổng cộng**: 1.738.0000đ (Lớp 1)

2.028.000đ (Lớp 2,3)

2.033.000đ (Lớp 4)

1.833.000đ (Lớp 5)

**B/HỌC HAI BUỔI:**

1/Tiền tổ chức học hai buổi T9+10 = 180.000đ

2/Tiền anh văn T9+10 (lớp 1,2,3,4) = 200.000đ

3/Tiền anh văn người nước ngoài T9+10 (lớp 2,3,4,5) = 200.000đ

4/Tiền kỹ năng sống T10 = 60.000đ

5/Tiền vi tính T9+10 (lớp 2,3,4,5) = 100.000đ

6/Tiền phù hiệu = 15.000đ/6 cái

7/ Tiền giấy thi 10.000đ (Lớp 1,2,3), 15.000đ (Lớp 4,5)/năm

8/Tiền sổ liên lạc = 10.000đ

9/Tiền học bạ (Lớp 1) = 10.000đ

**Tổng cộng:** 485.000đ (Lớp 1)

775.000đ (Lớp 2,3)

780.000đ (Lớp 4)

580.000đ (Lớp 5)

**Hiệu trưởng**