Các khoản đóng góp*: (HÖ Cao ®¼ng)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Häc phÝ: 5 th¸ng (häc kú I): 5 th¸ng x 810.000 ®ång/th¸ng | 4.050.000 ®ång |
| 1. ThÎ sinh viªn + Sổ tay sinh viên: | 35.000 ®ång |
| 1. Trang bÞ ®ång phôc, b¶o hé (2 bộ đồng phục + 01 đôi dày): | 550.000 ®ång |
| 1. TiÒn kh¸m søc khoÎ + xÐt nghiÖm: | 100.000 ®ång |
| 1. TiÒn b¶o hiÓm y tÕ (15 th¸ng) :   *(Đối với hs thuộc diện hộ nghèo th am gia bảo hiểm tự nguyện ở địa phương - Trình thẻ bảo hiểm khi nhập học)* | 705.000 ®ång |
| 1. TiÒn b¶o hiÓm th©n thÓ (3 n¨m): | 150.000 ®ång |
| 1. §oµn phÝ + Quü ®oµn (2 n¨m): | 118.000 ®ång |
| 1. TiÒn vÖ sinh phÝ: 10 th¸ng x 10.000 ®ång/th¸ng : | 100.000 ®ång |
| 1. Dông cô lao ®éng: | 10.000 ®ång |
| 1. §¨ng ký t¹m tró *(đối với học sinh ở Ký túc xá)* | 25.000 ®ång |
| 1. Trang bÞ ban ®Çu (*nÕu ë Ký tóc x¸*): | 50.000 ®ång |
| 1. TiÒn nhµ ë *(nÕu ë Ký tóc x¸*): 5 th¸ng x 80.000 ®ång/th¸ng:   *(Học sinh nữ được miễn tiền ở Ký túc xá)* | 400.000 ®ång |

**Đối với học sinh thuộc đối tượng chính sách nộp đầy đủ bản phô tô công chứng** **các loại giấy tờ sau *(để được xét miễn/giảm học phí khi nhập học và để được hưởng chính sách nội trú trong thời gian học tại trường):***

*1. Con Liệt sỹ, Thương binh, bệnh binh, con của người bị nhiễm chất độc hóa học, con của người bị tai nạn lao động được hưởng chế độ trợ cấp:* Giấy báo tử, thẻ TB, BB, Quyết định hưởng trợ cấp nhiễm chất độc hóa học, giấy chứng nhận tai nạn và đơn đề nghị hưởng ưu đãi (Có xác nhận của phòng LĐTB&XH Huyện).

*2. Là người tàn tật:* Quyết định trợ cấp tàn tật. Trường hợp: *người tàn tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo*: bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo*; người tàn tật ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn*: bổ sung sổ hộ khẩu thường trú, bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Vùng 135).

*3. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ:* Quyết định trợ cấp xã hội, giấy chứng tử của cha và mẹ

*4. Là người dân tộc thiểu số:* Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú. Giấy chứng nhận là người Dân tộc thiểu số. Trường hợp*: người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo*: bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; *người dân tộc thiểu số bị tàn tật, khuyết tật*: bổ sung quyết định trợ cấp tàn tật.

5*. HSSV thuộc hộ nghèo:* Giấy chứng nhận hộ nghèo. Trường hợp: *Hộ cận nghèo hoặc cận nghèo ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Vùng 135):*  Bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận vùng 135.

Các khoản đóng góp: *(HÖ Trung cÊp)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Häc phÝ: 5 th¸ng (häc kú I): 5 th¸ng x 700.000 đồng/tháng | 3.500.000 ®ång |
| 1. ThÎ sinh viªn + Sổ tay sinh viên: | 35.000 ®ång |
| 1. Trang bÞ ®ång phôc, b¶o hé (2 bộ đồng phục + 01 đôi dày): | 550.000 ®ång |
| 1. TiÒn kh¸m søc khoÎ + xÐt nghiÖm: | 100.000 ®ång |
| 1. TiÒn b¶o hiÓm y tÕ (15 th¸ng) :   *(Đối với hs thuộc diện hộ nghèo tham gia bảo hiểm tự nguyện ở địa phương - Trình thẻ bảo hiểm khi nhập học)* | 705.000 ®ång |
| 1. TiÒn b¶o hiÓm th©n thÓ (2 n¨m): | 100.000 ®ång |
| 1. §oµn phÝ + Quü ®oµn (2 n¨m): | 118.000 ®ång |
| 1. TiÒn vÖ sinh phÝ: 10 th¸ng x 10.000 ®ång/th¸ng : | 100.000 ®ång |
| 1. Dông cô lao ®éng: | 10.000 ®ång |
| 1. §¨ng ký t¹m tró *(đối với học sinh ở Ký túc xá)* | 25.000 ®ång |
| 1. Trang bÞ ban ®Çu (*nÕu ë Ký tóc x¸*): | 50.000 đồng |
| 1. TiÒn nhµ ë *(nÕu ë Ký tóc x¸*): 5 th¸ng x 80.000 ®ång/th¸ng:   *(Học sinh nữ được miễn tiền ở Ký túc xá)* | 400.000 ®ång |

**Đối với học sinh thuộc đối tượng chính sách nộp đầy đủ bản phô tô công chứng** **các loại giấy tờ sau *(để được xét miễn/giảm học phí khi nhập học và để được hưởng chính sách nội trú trong thời gian học tại trường):***

*1. Con Liệt sỹ, Thương binh, bệnh binh, con của người bị nhiễm chất độc hóa học, con của người bị tai nạn lao động được hưởng chế độ trợ cấp:* Giấy báo tử, thẻ TB, BB, Quyết định hưởng trợ cấp nhiễm chất độc hóa học, giấy chứng nhận tai nạn và đơn đề nghị hưởng ưu đãi (Có xác nhận của phòng LĐTB&XH Huyện).

*2. Là người tàn tật:* Quyết định trợ cấp tàn tật. Trường hợp: *người tàn tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo*: bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo*; người tàn tật ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn*: bổ sung sổ hộ khẩu thường trú, bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Vùng 135).

*3. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ:* Quyết định trợ cấp xã hội, giấy chứng tử của cha và mẹ

*4. Là người dân tộc thiểu số:* Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú. Giấy chứng nhận là người dân tộc thiểu số. Trường hợp*: người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo*: bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; *người dân tộc thiểu số bị tàn tật, khuyết tật*: bổ sung quyết định trợ cấp tàn tật.

5*. HSSV thuộc hộ nghèo:* Giấy chứng nhận hộ nghèo. Trường hợp: *Hộ cận nghèo hoặc cận nghèo ở vùng kinh thế xã hội đặc biệt khó khăn (Vùng 135):*  Bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận vùng 135.