**PHỤ LỤC**

Sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

*(Đính kèm Công văn số 2744/SGDĐT-KHTC ngày 05 tháng 8 năm 2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo)*

**I. Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung đã quy định tại Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND** | **Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung** | **Thuyết minh cơ sở pháp lý của đề xuất** |
| **I** | **Áp dụng mức chi bằng 100% mức chi quy định** |  |  |
| 1 | Thi TN THPT |  |  |
| 2 | Thi tuyển sinh lớp 10 |  |  |
| 3 | Thi giáo viên giỏi Thành phố  |  |  |
| 4 | Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Thành phố |  |  |
| 5 | Thi giáo viên giỏi GDTX Thành phố |  |  |
| 6 | Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi GDTX Thành phố |  |  |
| 7 | Thi HS Giỏi lớp 9 THCS Thành phố |  |  |
| 8 | Thi HS Giỏi lớp 12 THPT Thành phố |  |  |
| 9 | Thi chọn đội tuyển HSGlớp 12 THPT Thành phố (vòng 1) |  |  |
| 10 | Thi chọn đội tuyển HSGlớp 12 THPT Thành phố (vòng 2) |  |  |
| 11 | Thi Học viên giỏi GDTX Thành phố |  |  |
| 12 | Thi Nghiên cứu khoa học |  |  |
| 13 | Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi |  |  |
| **II** | **Áp dụng mức chi bằng 90% mức chi quy định** |  |  |
| 1 | Thi tốt nghiệp Tiếng Hoa cấp Tiểu học |  |  |
| 2 | Thi Tốt nghiệp tiếng Pháp lớp 12 THPT |  |  |
| 3 | Thi Tốt nghiệp tiếng Pháp lớp 9 THCS  |  |  |
| 4 | Thi Học viên giỏi máy tính cầm tay GDTX, THPT Thành phố |  |  |
| 5 | Thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính Thành phố |  |  |
| 6 | Thi nghề THPT |  |  |
| 7 | Thi tuyển sinh lớp 1 – chương trình song ngữ tiếng Pháp |  |  |
| **III** | **Áp dụng mức chi bằng 70% mức chi quy định** |  |  |
| 1 | Cuộc thi “khảo sát lớp 3 Thành phố” |  |  |
| 2 | Cuộc thi “khảo sát học sinh lớp 7 Thành phố” |  |  |
| 3 | Cuộc thi “Khảo sát ngoại ngữ khối 9 Thành phố” |  |  |
| 4 | Cuộc Thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp |  |  |
| 5 | Hội thi Quốc tế Pháp ngữ |  |  |
| 6 | Hội thi “Đầu bếp trẻ” |  |  |
| 7 | Hội thi khéo tay kỹ thuật môn công nghệ |  |  |
| 8 | Hội thi An Toàn Giao thông vì nụ cười ngày mai Thành phố |  |  |
| 9 | Hội thi sáng tác ảnh |  |  |
| 10 | Hội thi hùng biện tiếng Nhật và liên hoan phim Văn hoá |  |  |
| 11 | Hội thi hùng biện tiếng Anh |  |  |
| 12 | Hội thi Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp - STEM |  |  |
| 13 | Hội thi nét vẽ xanh |  |  |
| 14 | Hội thi Lớn Lên Cùng Sách |  |  |
| 15 | Hội Thi E-Learning Thành phố |  |  |
| 16 | Hội thi Văn hay chữ tốt |  |  |
| 17 | Hội thi Giáo dục quốc phòng và An ninh Thành phố |  |  |
| 18 | Hội thi Tiếng Anh Thành phố |  |  |
|  19 | Festival bơi lội học sinh |  |  |
| **IV** | **Áp dụng mức chi khác (nêu cụ thể % áp dụng)** |  |  |
| … | … |  |  |

**II. Đề xuất bổ sung mức chi**

*Đơn vị tính: nghìn đồng.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung** | **Đơn vị tính** |  **Mức chi**  | **Thuyết minh** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |

*…, ngày…tháng…năm 2022*

Người lập **THỦ TRƯỞNG**