**Biểu mẫu 05**

|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 **TRƯỜNG TIỂU HỌC**  **NGUYỄN THÁI BÌNH**  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Quận 4, ngày 06 tháng 9 năm 2023* |

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường**

**Năm học: 2023 - 2024**

*(Căn cứ theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/217)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Chia theo khối lớp năm học 2022 - 2023** |
| **Lớp 1** | **Lớp 2** | **Lớp 3** | **Lớp 4** | **Lớp 5** |
| **I** | **Điều kiện tuyển sinh** | - Trẻ đủ các điều kiện nhập học, có hộ khẩu thường trú, tạm trú chủ yếu trên địa bàn Phường 16 và Phường 18. - Có tổng cộng **4 lớp với 98 em** (tuyển mới 96 em và ở lại lớp 02 em). | Có tất cả **04 lớp với 113 học sinh,** nữ 49.  | Có tất cả **03 lớp với****79 học sinh**, nữ 40.  | Có tất cả **04 lớp với****110 học sinh,** nữ 52.  | Có tất cả **04 lớp** **103 học sinh,** nữ 48  |
|  | **Cộng** | **19 lớp** |
| **II** | **Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện** | Lớp 1, 2, 3, 4: Chương trình GDPT năm 2018 của Bộ GD&ĐT.  Lớp 5: Chương trình GDPT năm 2006 của Bộ GD&ĐT. |
| **III** | **Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh** |  - Nhà trường phối hợp với gia đình thông qua các buổi họp CMHS (3 lần/năm), vở dặn dò, sổ liên lạc, tin nhắn điện thoại, điện thoại hoặc trao đổi gặp trực tiếp giữa GV và CMHS. - HS thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy. - Thực hiện các nhiệm vụ của học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học. - Thực hiện nội quy của trường, của lớp.   |
| **IV** | **Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục** |  - Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần và hoạt động GDNGLL theo các chủ đề giáo dục từng tháng với thời lượng 4 tiết/tháng. Hoạt động GDNGLL được tiến hành thông qua việc dạy học **các** **môn học bắt buộc** và **tự chọn** trong chương trình, gồm: *hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác….* - Hoạt động tự chọn, hoạt động tập thể *(sinh hoạt toàn trường dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội TNTP HCM, sinh hoạt Sao Nhi đồng),…*    |
| **V** | **Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được** | **Lớp 1** | **Lớp 2** | **Lớp 3** | **Lớp 4** | **Lớp 5** |
|  | - Phẩm chất:- Năng lực:- HTCT lớp học:- Khen thưởng: | 100%100%100%>80% | 100%100%100%>80% | 100%100%100%>80% | 100%100%100%>80% | 100%100%100%>80% |
| **VI** | **Khả năng học tập tiếp tục của học sinh** |  Học sinh có đủ khả năng về phẩm chất, năng lực và sức khỏe để học tập tiếp các lớp học trên.   |
|    |  **HIỆU TRƯỞNG** **Trần Mộng Đẹp** |
|  |  |
|  |  |

**Biểu mẫu 06**

|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 **TRƯỜNG TIỂU HỌC**  **NGUYỄN THÁI BÌNH**  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Quận 4, ngày 06 tháng 9 năm 2023* |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin chất lượng giáo dục**

**Cuối năm học: 2022 - 2023**

*(Căn cứ theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/217)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Tổng số** | **Chia ra theo khối lớp** |
| **Lớp 1** | **Lớp 2** | **Lớp 3** | **Lớp 4** | **Lớp 5** |
| **I** | **Tổng số học sinh** | **571** | 119 | 81 | 112 | 106 | 153 |
| **II** | **Số học sinh học 2 buổi/ngày** | **571** | 119 | 81 | 112 | 106 | 153 |
| **III** | **Số học sinh chia theo năng lực** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Tốt | **94%** | 92,7% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | - Đạt | **6%** | 7,3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
|  | **Số học sinh chia theo phẩm chất** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Tốt | **94%** | 92,7% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | - Đạt | **6%** | 7,3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Số học sinh chia theo kết quả học tập** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Hoàn thành tốt | **99,2%** | 97% | 100% | 100% | 98,7% | 100% |
| 2 | - Hoàn thành | **0,4%** | 1,3% | 0% | 0% | 1,3% | 0% |
| 3 | - Chưa hoàn thành | **0,4%** | 1,7% |  |  |  |  |
| **V** | **Tổng hợp kết quả cuối năm 2022 - 2023** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lên lớp(*Hoàn thành chương trình lớp học*) | **569** | 109 | 81 | 112 | 106 | 153 |
| 2 | Ở lại lớp | **02** | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tỷ lệ HS được khen thưởng cuối năm | ***90,5%*** | 92,8% | 81,0% | 94,4% | 91,1% | 93,7 |

 **HIỆU TRƯỞNG**

 **Trần Mộng Đẹp**

**Biểu mẫu 07**

|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 **TRƯỜNG TIỂU HỌC**  **NGUYỄN THÁI BÌNH**  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Quận 4, ngày 05 tháng 9 năm 2023* |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin cơ sở vật chất của nhà trường**

**Năm học: 2023 - 2024**

*(Căn cứ theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/217)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số lượng** | **Bình quân** |
| **I** | **Số phòng học/số lớp** | 22/21 lớp | 1,86m2/hs/lớp |
| **II** | **Loại phòng học** |  |  |
| 1 | Phòng học kiên cố | 26 |  |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 |  |
| 3 | Phòng học tạm | 0 |  |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 |  |
| **III** | **Số điểm trường lẻ** | 0 |  |
| **IV** | **Tổng diện tích đất** (m2) | 6.565 m2 | 10 m2/hs |
| **V** | **Diện tích sân chơi, bãi tập** (m2) | 4.646 m2 | 8,2 m2/hs |
| **VI** | **Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu** (Đơn vị tính: bộ) |  |  |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | **12 tivi tương tác,****03 máy chiếu** |
| 1.1Phòng học | Khối lớp 1 | 04 | 19 lớp |
| Khối lớp 2 | 04 |
| Khối lớp 3 | 03 |
| Khối lớp 4 | 04 |
| Khối lớp 5 | 04 |
| 1.2Phòng học bộ môn | 1. Phòng khoa học-công nghệ | 01 |  |
| 2. Phòng Âm nhạc | 01 |  |
| 3. Phòng Mĩ thuật | 01 |  |
| 4. Phòng tiếng Anh | 01 |  |
| 5. Phòng Tin học | 02 |  |
| 6. Phòng đa chức năng | 01 |  |
| 1.3 Khối phòng hỗ trợ học tập | 1. Phòng thư viện | 01 |  |
| 2. Phòng thiết bị | 02 |  |
| 3. Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập | 01 |  |
| 4. Phòng truyền thống | 01 |  |
| 5. Phòng Đội Thiếu niên | 01 |  |
| 1.4Khối phòng hành chính quản trị | 1. Phòng hiệu trưởng | 01 |  |
| 2. Phòng phó hiệu trưởng | 01 |  |
| 3. Phòng họp dùng chung cho các tổ chức Đảng, đoàn thể và giáo viên | 01 |  |
| 4. Văn phòng | 01 |  |
| 5. Phòng bảo vệ | 01 |  |
| 6. Khu vệ sinh CB-GV-NV | 01 |  |
| 7. Hầm để xe CB-GV-NV và HS | 01 |  |
| 1.5Khối phụ trợ | 1. Phòng y tế | 01 |  |
| 2. Nhà kho | 05 |  |
| 3. Phòng nghỉ giáo viên | 02 |  |
| 4. Khu vệ sinh học sinh nam, nữ  | 06 |  |
| 5. Cổng hàng rào theo quy định | 02 |  |
| 1.6Khu sân chơi, TDTT | 1. Nhà đa năng | 01 |  |
| 2. Sân tập thể dục thể thao có diện tích rộng lớn, bố trí riêng cho từng môn. | 01 |  |
| 1.7Hạ tầng kỹ thuật | Hệ thống điện - nước, phòng cháy - chữa cháy, hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc, điện thoại kết nối mạng internet; khu tập kết thu gom rác thải,… | 01 |  |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 |  |
| 2.1 | Khối lớp 1 | 0 |  |
| 2.2 | Khối lớp 2 | 0 |  |
| 2.3 | Khối lớp 3 | 0 |  |
| 2.4 | Khối lớp 4 | 0 |  |
| 2.5 | Khối lớp 5 | 0 |  |
| **VII** | **Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập** (Đơn vị tính: bộ) | **72** |  |
| **VIII** | **Tổng số thiết bị dùng chung khác** |  |  |
| 1 | Ti vi tương tác | 12 |  |
| 2 | Cát xét | 4 |  |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 |  |
| 4 | Máy chiếu | 03 |  |
| 5 | Đồ dùng dạy học | 22 |  |
| 6 | Màn hình tương tác | 01 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Nội dung | Số lượng(m2) |
| **IX** | **Nhà bếp** | 0  |
| **X** | **Nhà ăn** | Khu vực sảnh 891m2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
| **XI** | **Phòng nghỉ cho học sinh bán trú** |  10 | 10 | 1,6 |
| **XII** | **Khu nội trú** |  0 | 0 | 0 |
|  **XIII** | **Nhà vệ sinh** | Dùng chogiáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ |
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh\* |  01 | 0 | 6 | 0 | 0,3 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh\* |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*(\*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học 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 |
| **XVI** | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |  |
| **XVII** | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |  |
| **XVIII** | Kết nối internet | X |  |
| **XIX** | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X |  |
| **XX** | Tường rào xây | X |  |

**XXI. Phòng ốc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Khối công trình** | **Hạng mục** | **Khối lượng** | **Đơn vị tính** |
| **KHỐI CHÍNH** | Tầng hầm | 891,41 | m2 |
| Tầng 1 (trệt) | 1.731,20 | m2 |
| Tầng 2 (lầu 1) | 1.458,82 | m2 |
| Tầng 3 (lầu 2) | 1.458,82 | m2 |
| Tầng 4 (lầu 3) | 1.001,23 | m2 |
| **KHỐI PHỤ** | Nhà bảo vệ |  19,28 | m2 |
| Tường rào |  340,40 | m2 |
| Cổng sắt |  20,00 | m2 |
| Đường giao thông, sân trường |  1.906,04 | m2 |
| Cây xanh, bãi cỏ |  1.059,85 | m2 |
| Láng lại nền sân ngoài lộ giới |  1.849,33 | m2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Trệt (tầng 1):** | **1.731,2m2** |
| - Phòng đa năng, tư vấn. | 106,00m2 |
| - Phòng y tế | **15,64m2** |
| - Kho thư viện | 16,56m2 |
| - Thư viện | **110,60m2** |
| - Phòng họp dùng chung cho các tổ chức Đảng, đoàn thể và giáo viên. | 78,40m2 |
| - Phòng Hiệu trưởng. | **26,34m2** |
| - Phòng Phó Hiệu trưởng | 12,71m2 |
| - Văn phòng.  | 50,56m2 |
| - Nhà vệ sinh học sinh | **24,32m2** |
| - Nhà vệ sinh giáo viên | 36,40m2 |
| - Sảnh, hành lang, cầu thang | 1.258,82m2 |
| **Lầu 1 (tầng 2):** | **1.458,82m2** |
| - Phòng thiết bị | 29,40m2 |
| - Phòng học 1 trục (13-12; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 2 trục (11-10; E-F) | 57,40m2 |
| - Phòng học 3 trục (10-9; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 4 trục (9-8; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 5 trục (8-7; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 6 trục (7-6; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 7 trục (6-5; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 8 trục (5-4; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 9 trục (4-3; E-F) | 57,40m2 |
| - Phòng học 10 trục (6-5; A-B) | 57,40m2 |
| - Phòng học 11 trục (5-4; A-B) | 56,00m2 |
| - Phòng học 12 trục (4-3; A-B) | 56,00m2 |
| - Phòng số 13 trục (3-2; A-B) **(phòng Tiếng Anh)** | 57,40m2 |
| - Phòng nghỉ giáo viên + vệ sinh | 23,92m2 |
| - Phòng thiết bị | 13,44m2 |
| - Phòng tạp vụ | 2,96m2 |
| - Nhà vệ sinh 1 trục (12-11,E-F) | 26,99m2 |
| - Nhà vệ sinh 2 trục (2-1; A-B) | 27,68m2 |
| - Sảnh, hành lang, cầu thang | 600,83m2 |
| **Lầu 2 (Tầng 3):** | **1.458,82m2** |
| - Phòng thiết bị | 29,40m2 |
| - Phòng học 14 trục (13-12; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 15 trục (11-10; E-F) | 57,40m2 |
| - Phòng học 16 trục (10-9; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 17 trục (9-8; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 18 trục (8-7; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 19 trục (7-6; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 20 trục (6-5; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 21 trục (5-4; E-F) | 56,00m2 |
| - Phòng học 22 trục (4-3; E-F) | 57,40m2 |
| - Phòng học 23 trục (6-5; A-B) | 57,40m2 |
| - Phòng số 24 trục (5-4; A-B) **(phòng Mĩ thuật)** | 56,00m2 |
| - Phòng số 25 trục (4-3; A-B) **(phòng Âm nhạc)** | 56,00m2 |
| - Phòng học 26 trục (3-2; A-B) **phòng KH-CN)** | 57,40m2 |
| - Phòng nghỉ giáo viên + vệ sinh | 23,92m2 |
| - Phòng thiết bị | **13,44m2** |
| - Phòng tạp vụ | 2,96m2 |
| - Nhà vệ sinh 1 trục (12-11,E-F) | 26,99m2 |
| - Nhà vệ sinh 2 trục (2-1; A-B) | 27,68m2 |
| - Sảnh, hành lang, cầu thang | 600,83m2 |
| **Lầu 3 (Tầng 4):** | **1.001,23m2** |
| - Phònh kĩ thuật (*là khu mái che nơi để đi ra tầng thượng*) | 86,69m2 |
| - Phòng vi tính  | 85,40m2 |
| - Phòng Lab **(phòng Vi tính)** | 85,40m2 |
| - Phòng Sinh hoạt Đội TNTP  | 56,00m2 |
| - Hội trường **(Nhà đa năng)** | 280,72m2 |
| - Phòng truyền thống  | 53,13m2 |
| - Nhà vệ sinh học sinh | 27,68m2 |
| - Hàng lang + cầu thang | 326,22m2 |

 **HIỆU TRƯỞNG**

 **Trần Mộng Đẹp**

**Biểu mẫu 08**

|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 **TRƯỜNG TIỂU HỌC**  **NGUYỄN THÁI BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Quận 4, ngày 05 tháng 9 năm 2023* |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên**

**Năm học: 2023 - 2024**

\*Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hiện nay là: **44 người**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành phần** | **Giáo****Viên** | **Đảng viên** | **Trình độ** |
| **HĐ****làm việc, HĐ** **lao động**  | **Khoán, NĐ161,****thuê ngoài** | **Trình độ chuyên môn** |
| **>ĐH** | **ĐH** | **CĐ** | **TrC** |
| **T.số** | **Nữ** |
| **a. CBQL:** | **2** | **2** | **2** | **2** |  |  | **2** |  |  |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | *1* | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| **b. Giáo viên:** | **29** | **25** | **16** | **24** | **5** |  | **28** | **1** |  |
| 1 | Nhiều môn | 20 | *20* | 13 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 2 | Tiếng Anh | 4 | *3* | 1 | 1 | 3 |  | 4 |  |  |
| 3 | Thể dục | 2 | *1* | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Âm nhạc | 1 | *1* | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Tin học | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  **c. Nhân viên:** | **12** | **8** |  | **3** | **9** |  | **1** |  | **1** |
| 1 | K.toán - V.thư | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Thư viện - T.bị | 1 | 1 |  | 1 |   |  |  |  | 1 |
| 3 | Y tế | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Thủ quỹ (HĐ) | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Bảo vệ | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Phục vụ | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG**  | **43** | **35** | **18** | **29** | **14** |  | **31** | **2** | **1** |

 **HIỆU TRƯỞNG**

 **Trần Mộng Đẹp**