|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên dự án** | **Dự kiến**  **tổng vốn**  **đầu tư (USD)** | **Trong đó: Vốn NGO**  **(USD)** | **Quy mô, tính chất**  **dự án** | **Địa điểm**  **xây dựng** |
|  | **LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ.** | **5.395.000** | **4.874.000** | **10 dự án** |  |
| 15 | Dự án nâng cấp điểm trường Mười Thước thuộc Trường tiểu học Trần Quang Diệu, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. | 9.000 | 9.000 | Quy mô: Nâng cấp 02 phòng học | Thành phố Vị Thanh |
| 16 | Dự án nâng cấp điểm trường  Vị Hưng thuộc Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường III, thành phố Vị Thanh. | 8.000 | 8.000 | Quy mô: Nâng cấp 03 phòng học | Thành phố  Vị Thanh |
| 17 | Dự án nâng cấp Trường tiểu học Long Trị I, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ | 390.000 | 234.000 | Đầu tư xây dựng mới 8 phòng học, 6 phòng phục vụ chức năng, nhà vệ sinh, nhà để xe,,.... | Thị xã Long Mỹ |
| 18 | Dự án nâng cấp Trường tiểu học Bình Thạnh, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ | 287.000 | 172.000 | Đầu tư xây dựng mới 8 phòng học, nhà vệ sinh, nhà để xe, cổng trường, sân chơi. | Thị xã Long Mỹ |
| 19 | Dự án nâng cấp Trường tiểu học Trường Long A1, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A | 356.000 | 356.000 | Xây dựng 05 phòng học, sửa chửa, nâng cấp 11 phòng học và các công trình phụ. | Huyện Châu Thành A |
| 20 | Dự án nâng cấp Trường tiểu học thị trấn Một Ngàn A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. | 445.000 | 445.000 | Xây dựng 07 phòng học, sửa chửa, nâng cấp 02 phòng học và các công trình phụ. | Huyện Châu Thành A |
| 21 | Dự án chống nguy cơ bỏ học giữa chừng cho học sinh nghèo. | 750.000 | 700.000 | 1.000 học sinh | Huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp |
| 22 | Dự án đào tạo công nghệ thông tin cho các trường phổ thông vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer. | 700.000 | 650.000 | Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thong các huyện. | Toàn tỉnh |
| 23 | Dự án đầu tư trang thiết bị cho các trường dạy nghề. | 1.900.000 | 1.800.000 | Hệ thống Trường dạy nghề tỉnh Hậu Giang. | Toàn tỉnh |
| 24 | Chương trình hoạt động giáo dục giới tính và kỹ năng sống ở trường Trung học cơ sở. | 550.000 | 500.000 | Hệ thống Trường Trung học cơ sở. | Toàn tỉnh |