**TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM - CÔNG TY TNHH TM VÀ CƠ KHÍ Ô TÔ LONG THÀNH**

**PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH**

**NĂM HỌC 2020 - 2021**

Đề nghị Phụ huynh có nhu cầu cho con đi xe tuyến, điền các thông tin dưới đây:

1. **THÔNG TIN CHUNG**

Họ và tên học sinh:……………………………Ngày sinh:…………………… Lớp:…….

Họ và tên Bố:……………………………...............Số điện thoại:……..…………………

Họ và tên Mẹ:………………...................................Số điện thoại:……………………….

Email:……………………………………………………………..…………………….…

Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:……………………….………………………........

**B. ĐĂNG KÝ TUYẾN XE**

**1. Tuyến số 1**: THCS Liêm Mạc -> Đức Diễn -> Phú Diễn -> Cầu Diễn -> Lê Đức Thọ -> Trần Vỹ -> Nguyễn Cơ Thạch ->Trường

|  |
| --- |
|  |

**2. Tuyến số 2**: Thiên Đường Bảo Sơn -> Tây Mỗ -> Mễ Trì -> Mỹ Đình -> Trường

|  |
| --- |
|  |

**3. Tuyến số 3**: Hoàng Quốc Việt -> Cổ Nhuế -> Xuân Đỉnh -> Phạm Văn Đồng -> Cầu Thăng Long -> Đại học Mỏ Địa Chất -> Ngoại Giao Đoàn -> Nguyễn Đổng Chi -> Trường

|  |
| --- |
|  |

**3. Tuyến số 4**: Chèm -> Đại học mỏ địa chất -> THCS Minh Khai -> Trần Bình -> Lê Đức Thọ -> Doãn Kế Thiện -> Trường.

|  |
| --- |
|  |

**5. Tuyến số 5:** Trần Vỹ , Hồ Tùng Mậu -> Nguyễn Cơ Thạch, Lê Đức Thọ -> Nguyễn Đổng Chi -> Trường

|  |
| --- |
|  |

**Phụ huynh đăng ký rõ: 2 chiều , chiều đi , chiều về**

**4. Học sinh ở khu vực khác:**

……………………………………………………………………………………………..

Đăng ký điểm đón: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

**C. Phương thức trả phí (Phụ huynh lựa chọn phương án)**

Từng tháng Học kỳ Cả năm

Phụ huynh cam kết (về việc tuân thủ nội quy và chính sách dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe Bus tuyến): ……………………………………………………………………………………………

**PHỤ HUYNH HỌC SINH**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**PHỤ LỤC:**

**BÁO GIÁ XE TUYẾN**

**phục vụ đưa/ đón học sinh năm học 2020 - 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Loại xe** | **16 chỗ** |
| **Đi 02 chiều trên 5 km (Sáng : 1 lượt, Chiều: 1 lượt )**  **Số ngày: 22 ngày / 1 tháng** | 1,320,000 đ |
| **Đi 02 chiều từ 3km – 4km ( Sáng 1 lượt, Chiều 1 lượt)**  **Số ngày 22 ngày /1 tháng** | 1,100,000 đ |
| **Đi 02 chiều từ dưới 3km ( Sáng 1 lượt, Chiều 1 lượt)**  **Số ngày 22 ngày /1 tháng** | 990,000 đ |
| **Đi 01 chiều từ 5km ( Hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều)** | 880,000 |
| **Đi 01 chiều dưới 4km ( Hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều)** | 726,000 |

***Lưu ý:***

*-***Trường hợp 1: Từ 5km trở lên**

Nếu ngày công dưới hoặc trên 22 ngày ( Theo lịch nghỉ của nhà trường hoặc ngày nghỉ lễ )

Tính tăng/ giảm : 60,000/ ngày ( với học sinh đi 02 lượt / ngày)

Tính tang giảm:

Tính tăng/ giảm : 50,000/ ngày ( với học sinh đi 01 lượt / ngày )

* **Trường hợp 2: Dưới 5 km**

Nếu ngày công dưới hoặc trên 22 ngày ( Theo lịch nghỉ của nhà trường hoặc ngày nghỉ lễ )

Tính tăng/ giảm : 45,000/ ngày ( với học sinh đi 02 lượt / ngày từ 3km – 4km)

Tính tang giảm : 40,000/ ngày ( với học sinh đi 01 lượt/ ngày từ 5km)

Tính tăng/ giảm : 33,000/ ngày ( với học sinh đi 01 lượt / ngày từ dưới 4km )

* **Báo giá trên:**
* Đã Bao gồm: Vat 10%.
* Bao gồm tất cả các chi phí cho xe như: xăng, dầu, lương lái xe….
* Bảo hiểm khách hàng với mức tối đa: 100,000,000/ người/ vụ
* Nếu thị trường có sự thay đổi do giá xăng/dầu tăng/giảm, lạm phát hay các yếu tố khác:

Hai bên sẽ cùng trao đổi, thỏa thuận để thống nhất về giá xe.

Trân trọng thông báo!