|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục I** | | |  |
| **MỨC THU HỌC PHÍ, HỌC PHÍ HỌC LẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG** | | |  |
| *(Kèm theo Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng)* | | | |
|  |  |  |  |
| **Số TT** | **Khối ngành** | **Mức thu học phí, học phí học lại năm học 2016-2017** |  |
|  |
|  |
| **I** | **MỨC THU HỌC PHÍ :** (đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên) | |  |
| **1** | **Kinh tế (Kế toán, Quản trị DN,...)** | |  |
|  | Trung cấp | 330 |  |
|  | Cao đẳng | 420 |  |
| **2** | **Du lịch** | |  |
|  | Trung cấp | 300 |  |
|  | Cao đẳng | 420 |  |
| **3** | **May** | |  |
|  | Trung cấp | 310 |  |
|  | Cao đẳng | 430 |  |
| **4** | **Kỹ thuật ( Điện, CNTT, Cơ khí,...)** | |  |
|  | Trung cấp | 360 |  |
|  | Cao đẳng | 530 |  |
| **II** | **MỨC THU HỌC PHÍ HỌC LẠI:** (đơn vị tính: 1.000 đồng/tiết/sinh viên) | |  |
|  | Trung cấp | 2.7 |  |
|  | Cao đẳng | 3.7 |  |
|  |  |  |  |
| \* **Ghi chú:** Đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo kỹ năng nghề, bồi dưỡng tay nghề, bậc thợ ... mức thu được tính trên cơ sở thực tế của từng nghề theo nguyên tắc thu đủ chi đúng và do Hiệu trưởng quyết định với từng khóa học cụ thể. | | |  |