**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG  
TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG   
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN   
Năm: 2024 (tháng 9/2024)**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

- Tên trường: Trường mầm non Sen Hồng

- Địa điểm trụ sở chính: Trường mầm non Sen Hồng được đặt cụm dân cư, ấp An Bình, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Đoại thoại: Số điện thoại 0277.3982.229; địa chỉ trang điện tử: mnsenhong.tamnong.dongthap@moet.edu.vn;Website:http://mnsenhong.pgdtamnong.edu.vn.  
- Quá trình thành lập và phát triển: Trường Mầm non Sen Hồng được thành lập từ năm 2006 trên cơ sở được tách ra từ. Trường MN An Long, lúc mới thành lập trường mang tên là Trường Mẫu giáo Bông Sen, tháng 7/2012 đổi tên thành Trường Mẫu giáo An Long, tháng 01/2021 đổi tên thành trường MN Sen Hồng theo Quyết định số 46/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 01 năm 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương | Đồng Tháp |  | Họ và tên hiệu trưởng | Nguyễn Thị Thu Hà |
| Huyện/quận /thị xã / thành phố | Tam Nông |  | Điện thoại | 0941920780 |
| Xã /phường /thị trấn | An Long |  | Fax |  |
| Đạt CQG | Mức 1 |  | Website |  |
| Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập) | 2006 |  | Số điểm trường | 1 |
| Công lập | x |  | Loại hình | 1 |
| Tư thục | Không |  | Thuộc vùng khó khăn | Không |
| Trường chuyên biệt | Không |  | Thuộc vùng đặc biệt khó khăn | Không |
| Trường liên kết với nước ngoài | Không |  |  |  |

Hội đồng trường được thành lập theo Quyết định số / QĐ- UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy Ban Nhân dân huyện Tam Nông về việc thành lập Hội đồng trường mầm non Sen hồng nhiệm kỳ 2021- 2026;

**II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Trình độ đào tạo | | | Ghi chú |
| Chưa đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Trên chuẩn |
| Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| P. Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Giáo viên | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |  |
| Nhân viên | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 1 kế toán; 1 YTTH; 01 bảo vệ; 02 nhân viên nấu ăn; 01 NVPV |
| Số CBQI, GV hoàn thành chương trình BDTX | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| **CỘNG** | **20** | 20 |  |  |  |  |  |

**III. CƠ SỞ VẬT CHẤT**

Nhà trường có tổng diện tích đất là 2245,7 m2 bình quân/1trẻ: 15,27 m2, diện tích đất bình quân/trẻ vượt mức quy định. Trường có đủ khối phòng hành chính- quản trị, khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập, khối phòng tổ chức ăn cho trẻ đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất Mức độ 1 theo Thông tư 13/2020/TT- BGDĐT ngày 26/5/2020. Các lớp học sạch sẽ, trang trí sáng đẹp có đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học đạt trên 90% đồ dùng theo danh mục tối thiểu, có đủ nhà vệ sinh phục vụ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | | | | **Số lượng** | | **Bình quân** | |
| **I** | **Tổng số phòng** | | | | 11 | | Số m2/trẻ em | |
| **II** | **Loại phòng học** | | | |  | | 1,67 | |
| 1 | Phòng học kiên cố | | | | 06 | | - | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | | | |  | | - | |
| 3 | Phòng học tạm | | | |  | | - | |
| 4 | Phòng học nhờ | | | |  | | - | |
| **III** | **Số điểm trường** | | | | 01 | | - | |
| **IV** | **Tổng diện tích đất toàn trường** (m2) | | | | 3126,5 | |  | |
| **V** | **Tổng diện tích sân chơi** (m2) | | | | 1,121 | |  | |
| **VI** | **Tổng diện tích một số loại phòng** | | | |  | |  | |
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | | | | 332,64 | | 1,67 | |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | | | | 332,64 | | 1,67 | |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | | | | 83,16 | | 0,42 | |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | | | | 264,28 | | 1,33 | |
| 5 | *Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)* | | | |  | |  | |
| 6 | *Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)* | | | | 69,12 | |  | |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | | | | 69,12 | |  | |
| **VII** | **Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu** (Đơn vị tính: bộ) | | | | 690/6lớp | | Số bộ/nhóm (lớp) | |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | | | | 690 | |  | |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | | | | 178 | |  | |
| **VIII** | **Tổng số đồ chơi ngoài trời** | | | | 6 | | Số bộ/sân chơi (trường) | |
| **IX** | **Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )** | | | | 03 | |  | |
| **X** | **Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác** (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | | | | 50/6 lớp | | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
| 1 | … | | | |  | |  | |
|  |  | Số lượng(m2) | | | | | | | |
| **XI** | **Nhà vệ sinh** | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | | | Số m2/trẻ em | | | |
|  | Chung | Nam/Nữ | | Chung | | Nam/Nữ | |
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh\* | 23,76 |  | 71,28 | |  | | 0,42 | |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh\* |  | 11.88 |  | | 0,37 | |  | |

*(\*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Có | Không |
| **XII** | **Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh** | x |  |
| **XIII** | **Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)** | x |  |
| **XIV** | **Kết nối internet** | x |  |
| **XV** | **Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục** | x |  |
| **XVI** | **Tường rào xây** | x |  |
| **..** | **....** |  |  |

**IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**

\* Theo kết luận của đoàn kiểm tra đánh giá ngoài ngày 04 tháng 6 năm 2024, trường đạt kết quả cụ thể:

+ Trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 theo quyết định số 486/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở giáo dục Đào tạo Đồng Tháp về việc công nhận trường mầm non Sen Hồng đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2022;

+ Trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 theo quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường Mầm non Sen Hồng

**V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Tổng số trẻ em** | **Nhà trẻ** | | | **Mẫu giáo** | | |
| **3-12 tháng tuổi** | **13-24 tháng tuổi** | **25-36 tháng tuổi** | **3-4 tuổi** | **4-5 tuổi** | **5-6 tuổi** |
| **I** | **Tổng số trẻ em** | 195 |  |  | 15 | 41 | 69 | 70 |
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú** | 195 |  |  | 15 | 41 | 69 | 70 |
| **III** | **Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe** | 195 |  |  | 15 | 41 | 69 | 70 |
| **IV** | **Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng** | 195 |  |  | 15 | 41 | 69 | 70 |
| **V** | **Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em** | 195 |  |  | 15 | 41 | 69 | 70 |
| 1 | *Số trẻ cân nặng bình thường* | 195 |  |  | 15 | 41 | 69 | 70 |
| 2 | *Số trẻ suy DD thể nhẹ cân* | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |
| 3 | *Số trẻ có chiều cao BT* | 195 |  |  | 15 | 41 | 69 | 70 |
| 4 | *Số trẻ suy DD thể thấp còi* | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 5 | *Số trẻ thừa cân béo phì* | 9 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |
| **VI** | **Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục** | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chương trình GD nhà trẻ | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Chương trình GD mẫu giáo | 180 |  |  |  | 41 | 69 | 70 |

**VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH**

+ Bán trú thu - chi 09 tháng (09/2023-05/2024) tổng số tiền thu: 867.493.500 đồng

+ Tiền Bảo hiểm: 20.400.000 đồng;

+ Trường thực hiện đầy đủ chế độ chính sách dành cho trẻ 02 lần/ năm học theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 15/6/2023 với tổng số tiền là 3.320.000 đồng: ăn trưa 2.720.000 đồng (học kỳ I có 03 trẻ, học kỳ II 01 trẻ); chi phí học tập 600.000 đồng (học kỳ I là 01 trẻ, học kỳ II là 0 trẻ).

+ Trường thực hiện thu tiền học phí theo công văn số 688/ SGD ĐT- KHTC ngày 12/3/2024 của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp về việc thực hiện thu học phí năm học 2023-2024 theo Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp: số tiền thu trong năm học 54.670.000 đồng hình thức thu thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Trường thực hiện tham mưu lãnh đạo PGDĐT và UBND huyện Tam Nông cải tạo sơn mới các phòng học, phòng chức năng, xây hàng rào, máy che,… với tổng kinh phí: 1.086.863.000 đồng

**VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC**

Trong năm học, đơn vị phối hợp công đoàn vận động viên chức tham gia đóng các qũy vì người nghèo 950.000 đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền 950.000 đồng; quỹ phòng chống thiên tai 4.041.000 đồng; Ngoài ra, các giáo viên, nhân viên còn thực hiện tích cực các phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà Tết cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tích cực thực hiện công tác phối hợp với cha mẹ trẻ và các đoàn thể vận động mạnh thường quân đóng góp hiện vật,dụng cụ phục vụ bán trú,quà tổ chức các phong trào cho trẻ, quà tặng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, quà khen thưởng trẻ cuối năm học. Trường thực hiện đầy đủ hồ sơ theo dõi và công khai đến phụ huynh và hội đồng sư phạm, chỉ đạo giáo viên, nhân viên sử dụng đúng mục đích kinh phí vận động được, số hiện vật quy ra tiền trong năm học là: 31.988.000 đồng.

Trên đây là báo cáo công khai thường niên năm 2024 của trường mầm non Sen Hồng./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** |
|  | **Nguyễn Thị Thu Hà** |