**Biểu mẫu TH-01**

Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT

**Trường Tiểu học Ngọc Thanh**

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 2022 - 2023**

**I. Điểm trường**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Địa chỉ | Diện tích điểm trường | Diện tích sân chơi, bãi tập |
| 1điểm trường chính | Duyên Yên, Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng yên | 6084,8m2 | 2000 m2 |
| Cộng tổng diện tích toàn trường | | 6084,8 m2 | |
| Diện tích toàn trường tính bình quân/01học sinh: 9,5 m2/01HS | | | |

**II. Phòng học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Loại phòng học | Số lượng | Diện tích (m2) | Bình quân (m2)/học sinh |
| 1 | Phòng học kiên cố | 18 | 864m2 | 1,35 m2 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố |  |  |  |
| 3 | Phòng học tạm |  |  |  |
| 4 | Phòng học nhờ |  |  |  |

**III. Phòng chức năng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích | Ghi chú |
| 1 | Phòng hội đồng | 1 | 72 |  |
| 2 | Phòng giáo viên | 1 | 48 |  |
| 3 | Phòng hiệu trưởng | 1 | 24 |  |
| 4 | Phòng phó hiệu trưởng | 1 | 24 |  |
| 5 | Phòng Y tế | 1 | 24 |  |
| 6 | Phòng Đoàn, Đội | 1 | 24 |  |
| 7 | Phòng tư vấn học đường | 1 | 24 |  |
| 8 | Phòng thư viện | 1 | 90 |  |
| 9 | Phòng đồ dùng, thiết bị | 1 | 24 |  |
| 10 | Phòng Tin học | 1 | 54 |  |
| 11 | Phòng Ngoại ngữ | 1 | 54 |  |
| 12 | Phòng giáo dục nghệ thuật | 1 | 90 |  |
| 13 | Phòng lưu trữ | 1 | 24 |  |
| 14 | Phỏng bảo vệ | 1 | 10 |  |
| 15 | Phòng đa chức năng | 0 |  |  |

**IV. Đồ dùng, thiết bị dạy học (dùng cho GV)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Khối lớp | Danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có | Số lượng (bộ) | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu)/bộ |
| 1 | Lớp 1 | Bộ toán  Bộ Tiếng Việt  Bộ mẫu chữ | 4  4  4 |  |
| 2 | Lớp 2 | Bộ Toán  Bộ tranh TV | 0  0 | 04 bộ (Các bộ cũ của nhà trường đã thanh lý) |
| 3 | Lớp 3 | Bộ Toán  Bộ tranh TV  Bộ tranh Đạo Đức  Bộ tranh TNXH  Bộ tranh TD | 0  02  02  02  01 |  |
| 4 | Lớp 4 | Bộ Toán  Bộ tranh Đạo Đức  Bộ tranh Khoa Học  Bộ tranh Lịch sử  Bộ lắp ghép kỹ thuật  Bộ may thêu  Bộ tranh TD | 3  1  1  1  2  2  1 |  |
| 5 | Lớp 5 | Bộ Toán GV  Bộ tranh Đạo Đức  Bộ tranh Khoa Học  Bản đồ Lịch sử  Bộ lắp ghép kỹ thuật  Bộ may thêu  Bộ tranh TD | 3  1  1  1  2  2  1 |  |

**V. Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục thiết bị hiện có | Số lượng | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu) |
| 1 | Máy vi tính | 07 |  |
| 2 | Ti vi | 05 (đã hỏng) |  |
| 3 | Đài cát xét | 02 |  |
| 4 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 |  |
| 5 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 22 |  |
| 6 | Camera | 06 |  |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | 02 |  |
| 8 | Máy photocopy | 0 |  |
| 9 | Máy chiếu đa năng + Bảng tương tác | 02 |  |

**VI. Nhà vệ sinh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục  nhà vệ sinh | Số lượng | Diện tích | Diện tích bình quân/giáo viên/học sinh | Ghi  chú |
| Dùng cho giáo viên | 2 | 36 | 1,2 |  |
| Dùng cho học sinh | 2 | 130 | 0,2 |  |
| Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định | 4 | 166 |  |  |
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |  | 0 |  |  |

**VII. Cơ cở vật chất, trang thiết bị khác**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên điểm trường | Danh mục CSVC, trang thiết bị | Có | Không |
| 1 | Điểm trường chính | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |  |
|  |  | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |  |
| Kết nối internet | x |  |
| Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x |  |
| Tường rào xây | x |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngọc Thanh, ngày 12 tháng 10 năm 2022* **Thủ trưởng đơn vị** |

**Biểu mẫu TH-02**

Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT

**Trường Tiểu học Ngọc Thanh**

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên**

**năm học 2022 - 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | | | | | | Hạng chức danh nghề nghiệp | | | Chuẩn nghề nghiệp | | | |
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém |
| **I** | **Cán bộ quản lý** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| **II** | **Giáo viên** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Văn hóa | 20 |  |  | 16 | 4 |  |  | 1 | 15 | 4 | 7 | 13 |  |  |
| 2 | Ngoại ngữ | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Tin học | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Âm nhạc | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Mỹ thuật | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| 6 | Thể dục | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | GV khác | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Nhân viên** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Văn thư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kế toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thủ quỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thư viện | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thiết bị, thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nhân viên khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Tổng số** | **29** |  |  | **24** | **4** | **1** |  | **2** | **20** | **7** | 11 | 17 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngọc Thanh, ngày 12 tháng 10 năm 2022* Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |

**Biểu mẫu TH-03**

Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT

**Trường Tiểu học Ngọc Thanh**

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2022 - 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Chia theo khối lớp | | | | | |
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | | Lớp 5 |
| 1 | Chương trình giáo dục TH  nhà trường thực hiện | Thực hiện CTGD PT 2018 | | | Thực hiện chương trình giáo dục ban hành theo Quyết định 16/2006/QĐ ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT. | | |
| 2 | Các hoạt động hỗ trợ học  tập, sinh hoạt đối với học  sinh của nhà trường | Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khoá | | | | | |
| 3 | Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia đình. | Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh thường xuyên liên lạc, phối hợp để giáo dục con em. Tổ chức họp CMHS ít nhất 3 lần/năm. | | | | | |
| 4 | Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Học sinh thực hiện tốt các nhiệm vụ học sinh theo Điều lệ Trường tiểu học, tuân thủ theo nội quy học sinh | | | | | |
| 5 | Kết quả năng lực, phẩm  chất, học tập và sức khỏe của HS dự kiến đạt được |  |  |  | |  |  |
|  | 5.1. Về năng lưc |  |  |  | |  |  |
| - Tự phục vụ, tự quản  (Tự chủ và tự học) | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt100% | | Đạt100% | Đạt 100% |
| - Hợp tác  (Giao tiếp và hợp tác) | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt100% | | Đạt100% | Đạt 100% |
| - Tự học, giải quyết vấn đề  (Giải quyết vấn đề và  sáng tạo) | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt100% | | Đạt100% | Đạt 100% |
|  | 5.2. Năng lực |  |  |  | |  |  |
|  | - Chăm học, chăm làm  (Chăm chỉ) | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt100% | | Đạt100% | Đạt 100% |
|  | - Tự tin, trách nhiệm  (Trách nhiệm) | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt100% | | Đạt100% | Đạt 100% |
|  | - Trung thực, kỷ luật  (trung thực) | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt100% | | Đạt100% | Đạt 100% |
|  | - Đoàn kết, yêu thương  (Yêu nước, Nhân ái) | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt100% | | Đạt100% | Đạt 100% |
|  | 5.3. Kết quả học tập *(cam kết chất lượng đối với từng môn học, từng hoạt động giáo dục)* | 98%  hoàn  thành chương trình lớp 1 | 100% hoàn  thành chương trình lớp 2 | 100% hoàn  thành chương trình lớp 3 | | 100% hoàn  thành chương trình lớp 4 | 100% hoàn  thành chương trình tiểu học |
|  | 5.4. Sức khỏe | -100%HS  Sức khỏe tốt, bình thường | -100%HS  Sức khỏe tốt, bình thường | 100%HS  Sức khỏe tốt, bình thường | | 100%HS  Sức khỏe tốt, bình thường | 100%HS  Sứckhỏe tốt, bình thường |
| 6 | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Đủ điều kiện học lên lớp 2 | Đủ điều kiện học lên lớp 3 | Đủ điều kiện học lên lớp 4 | | Đủ điều kiện học lên lớp 5 | Đủ điều kiện học lên lớp 6 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngọc Thanh, ngày 12 tháng 10 năm 2022* Thủ trưởng đơn vị  (Ký tên và đóng dấu) |

**Biểu mẫu TH-04**

Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT

**Trường Tiểu học Ngọc Thanh**

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2022 - 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia theo khối lớp | | | | |
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 |
| **I** | **Tổng số học sinh** | **640(319)** | 129(63) | 122(59 | 139(72) | 122(61) | 128(64) |
| **II** | **Số buổi học/ tuần** |  | 8 buổi | 8 buổi | 8 buổi | 8 buổi | 8 buổi |
| **III**. **Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất** | | | | | | | |
| ***1. Năng lực*** | | | | | | | |
| ***1.1*** | Tự phục vụ, tự quản (Tự chủ và tự học | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Tốt | 512(80%) | 103(80%) | 98(80%) | 111(80%) | 98(80%) | 102(80%) |
| - Đạt | 128(20%) | 26(20%) | 24(20%) | 28(20%) | 24(20%) | 26(20%) |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***1.2*** | Hợp tác (Giao tiếp và hợp tác) | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Tốt | 512(80%) | 103(80%) | 98(80%) | 111(80%) | 98(80%) | 102(80%) |
| - Đạt | 128(20%) | 26(20%) | 24(20%) | 28(20%) | 24(20%) | 26(20%) |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***1.3*** | Tự học, tự giải quyết vấn đề (Giải quyết vấn đề và sáng tạo) | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Tốt | 487(75%) | 103(75%) | 92(75%) | 104(75%) | 92(75%) | 96(75%) |
| - Đạt | 159(25%) | 32(25%) | 30(25%) | 35(25%) | 30(25%) | 32(25%) |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***1.4*** | Năng lực ngôn ngữ | **390** | **129** | **122** | **139** |  |  |
|  | - Tốt | 272(70%) | 90(70%) | 85(70%) | 97(70%) |  |  |
| - Đạt | 118(30%) | 39(30%) | 37(30%) | 42(30%) |  |  |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***1.5*** | Năng lực toán học | **390** | **129** | **122** | **139** |  |  |
|  | - Tốt | 272(70%) | 90(70%) | 85(70%) | 97(70%) |  |  |
| - Đạt | 118(30%) | 39(30%) | 37(30%) | 42(30%) |  |  |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***1.6*** | Năng lực khoa học | **390** | **129** | **122** | **139** |  |  |
|  | - Tốt | 312(80%) | 103(80%) | 98(80%) | 111(80%) |  |  |
| - Đạt | 78(20%) | 26(20%) | 24(20%) | 28(20%) |  |  |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***1.7*** | Năng lực Năng lực thẩm mĩ | **390** | **129** | **122** | **139** |  |  |
|  | - Tốt | 233(60%) | 77(60%) | 73(60%) | 83(60%) |  |  |
| - Đạt | 157(40%) | 52(40%) | 49(40%) | 56(40%) |  |  |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***1.8*** | Năng lực thể chất | **390** | **129** | **122** | **139** |  |  |
|  | - Tốt | 332(85%) | 110(85%) | 104(85%) | 118(85%) |  |  |
| - Đạt | 58(15%) | 19(15%) | 18(15%) | 21(15%) |  |  |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***2. Phẩm chất*** | | | | | | | |
| ***2.1*** | Yêu nước | **390** | **129** | **122** | **139** |  |  |
|  | - Tốt | 332(85%) | 110(85%) | 104(85%) | 118(85%) |  |  |
| - Đạt | 58(15%) | 19(15%) | 18(15%) | 21(15%) |  |  |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***2.2*** | Chăm học, chăm làm (Chăm chỉ) | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Tốt | 512(80%) | 103(80%) | 98(80%) | 111(80%) | 98(80%) | 102(80%) |
| - Đạt | 128(20%) | 26(20%) | 24(20%) | 28(20%) | 24(20%) | 26(20%) |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***2.3*** | Tự tin, trách nhiệm (Trách nhiệm) | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Tốt | 512)80%) | 103(80%) | 98(80%) | 111(80%) | 98(80%) | 102(80%) |
| - Đạt | 128(20%) | 26(20%) | 24(20%) | 28(20%) | 24(20%) | 26(20%) |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***2.4*** | Trung thực, kỷ luật (Trung thực) | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Tốt | 532(83%) | 110(85%) | 104(85%) | 118(85%) | 98(80%) | 102(80%) |
| - Đạt | 108(17%) | 19(15%) | 18(15%) | 21(15%) | 24(20%) | 26(20%) |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***2.5*** | Đoàn kết, yêu thương (Nhân ái) | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Tốt | 532(83%) | 110(85%) | 104(85%) | 118(85%) | 98(80%) | 102(80%) |
| - Đạt | 108(17%) | 19(15%) | 18(15%) | 21(15%) | 24(20%) | 26(20%) |
| - Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Số học sinh chia theo kết quả học tập** | | | | | | | |
| ***1*** | ***Tiếng Việt*** | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Hoàn thành tốt | 384(60%) | 90(70%) | 73(60%) | 83(60%) | 67(55%) | 71(55%) |
| - Hoàn thành | 253(39,5%) | 36(28%) | 49(40%) | 56(40%) | 55(45%) | 57(45%) |
| - Chưa hoàn thành | 3(0,5%) | 3(2%) |  |  |  |  |
| ***2*** | ***Toán*** | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Hoàn thành tốt | 415(65%) | 90(70%) | 85(70%) | 90(65%) | 73(60%) | 77(60%) |
| - Hoàn thành | 225(15%) | 39(30%) | 37(30%) | 49(35%) | 49(40%) | 51(40%) |
| - Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***3*** | ***Khoa học ( TNXH)*** | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Hoàn thành tốt | 434(68%) | 90(70%) | 85(70%) | 97(70%) | 79(65%) | 83(65%) |
|  | - Hoàn thành | 206(32%) | 39(30%) | 37(30%) | 42(30%) | 43(35%) | 45(35%) |
| - Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***4*** | ***LS - ĐL*** | **250** |  |  |  | **122** | **128** |
|  | - Hoàn thành tốt | 150(60%) |  |  |  | 73(60%) | 77(60%) |
| - Hoàn thành | 100(40%) |  |  |  | 49(40%) | 51(40%) |
| - Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***5*** | ***Đạo đức*** | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Hoàn thành tốt | 447(70%) | 90(70%) | 85(70%) | 97(70%) | 85(70%) | 90(70%) |
| - Hoàn thành | 193(30%) | 39(30%) | 37(30%) | 42(30%) | 37(30%) | 38(30%) |
| - Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***6*** | ***Âm nhạc*** | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Hoàn thành tốt | 383(60%) | 77(60%) | 73(60%) | 83(60%) | 73(60%) | 77(60%) |
| - Hoàn thành | 257(40%) | 52(40%) | 49(40%) | 56(40%) | 49(40%) | 51(40%) |
| - Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***7*** | ***Mĩ thuật*** | 640 | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Hoàn thành tốt | 383(60%) | 77(60%) | 73(60%) | 83(60%) | 73(60%) | 77(60%) |
| - Hoàn thành | 257(40%) | 52(40%) | 49(40%) | 56(40%) | 49(40%) | 51(40%) |
| - Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***8*** | ***Tin học và công nghệ***  ***/Kĩ thuật)*** | **389** |  |  | **139** | **122** | **128** |
|  | - Hoàn thành tốt | 233(60%) |  |  | 83(60%) | 73(60%) | 77(60%) |
| - Hoàn thành | 156(40%) |  |  | 56(40%) | 49(40%) | 51(40%) |
| - Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***9*** | ***Thể dục ( GDTC)*** | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
|  | - Hoàn thành tốt | 447(70% | 90(70%) | 85(70%) | 97(70%) | 85(70%) | 90(70%) |
| - Hoàn thành | 193(30%) | 39(30%) | 37(30%) | 42(30%) | 37(30%) | 38(30%) |
| - Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***10*** | ***Tiếng Anh*** | **389** |  |  | **139** | **122** | **128** |
|  | - Hoàn thành tốt | 156(40%) |  |  | 56(40%) | 49(40%) | 51(40%) |
| - Hoàn thành | 233(60%) |  |  | 83(60%) | 73(60%) | 77(60%) |
| - Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***11*** | ***HĐTN*** | **390** | **129** | **122** | **139** |  |  |
|  | - Hoàn thành tốt | 293(75%) | 97(75%) | 92(75%) | 104(75%) |  |  |
|  | - Hoàn thành | 97(35%) | 32(25%) | 30(25%) | 35(25%) |  |  |
|  | - Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| **V. Tổng hợp cuối năm** | | | | | | | |  |  |
|  | **Tổng số học sinh** | **640** | **129** | **122** | **139** | **122** | **128** |
| **1** | **Lên lớp ( HTCTTH)** | 637(99,5%) | 126(98%) | 122(100%) | 139(100%) | 122(100%) | 128(100%) |
| Trong đó | **Khen thưởng cuối năm** | 396(62%) | 84(65%) | 79(65% | 83(60%) | 73(60%) | 77(60%) |
| - Danh hiệu HSXS | 282(44%) | 65(50%) | 61(50%) | 56(40%) | 49(40%) | 51(40%) |
| - Danh hiệu HSVT  ( HSTB) | 114(18%) | 19(15%) | 18(15%) | 27(20%) | 24(20%) | 26(20%) |
| **Học sinh được cấp trên khen thưởng** | **32(5%)** | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| **2** | **Ở lại lớp** | **3(0,5%)** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngọc Thanh, ngày 12 tháng 10 năm 2022* Thủ trưởng đơn vị |

**Biểu mẫuTH-05**

Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT

**Trường Tiểu học…….**

**THÔNG BÁO**

**Công khai dự toán ngân sách nhà nước cấp năm 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Nội dung | Tổng dự toán ngân sách nhà nước cấp | Tổng kinh phí phải tiết kiệm | Tổng  kinh phí được sử dụng | Ghi  chú |
| **I** | **Dự toán được ngân sách nhà nước cấp chi các hoạt động của đơn vị** | 3.120.766.000 | 5.900.000 | 3.114.866.000 |  |
| 1 | Chi hoạt động thường xuyên | 2.730.966.000 |  | 2.730.966.000 |  |
| 2 | Chi hoạt động không thường xuyên |  |  |  |  |
|  | - Chi cấp bù học phí | 1.800.000 |  | 1.800.000 |  |
|  | - Chi tham quan học tập |  |  |  |  |
|  | - Chi cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường | 188.000.000 |  | 182.100.000 |  |
|  | - Chi mua sắm, tăng cường trang thiết bị cho nhà trường | 200.000.000 |  | 200.000.000 |  |
|  | - Chi khác |  |  |  |  |
|  | …v.v.… |  |  |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án xây dựng CSVC, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án xây dựng cơ sở vật chất |  |  |  |  |
| 2 | Dự án mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học |  |  |  |  |
| **III** | **Tổng dự toán ngân sách nhà nước cấp** | 3.120.766.000 | 5.900.000 | 3.114.866.000 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *, ngày 15 tháng 10 năm 2021* Thủ trưởng đơn vị |

**Biểu mẫuTH-06**

Phòng Giáo dục Đào tạo Kim Động

Trường Tiểu học Song Mai

**THÔNG BÁO**

**Công khai quyết toán ngân sách nhà nước cấp năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Nội dung | Tổng kinh phí được nhà nước cấp | Tổng kinh phí phải tiết kiệm | Tổng kinh phí được sử dụng chi | Tổng  kinh phí đã sử dụng chi | Ghi  chú |
| **I** | **Tổng ngân sách được cấp** | 3.370.877.000 | 9.800.000 | 3.361.076.702 | 3.361.076.702 |  |
| **II** | **Nội dung ngân sách nhà nước cấp** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Chi hoạt động thường xuyên** |  |  |  |  |  |
|  | - Chi lương và các khoản phụ cấp theo lương của cán bộ, giáo viên, nhân viên | 2.960.525.000 |  | 2.960.525.748 | 2.960.525.748 |  |
|  | - Chi hoạt động chuyên môn |  |  |  |  |  |
|  | - Chi quản lý hành chính (duy trì hoạt động thường xuyên của nhà trường) |  |  |  |  |  |
|  | - Chi khác |  |  |  |  |  |
|  | …v.v… |  |  |  |  |  |
| **2** | **Chi hoạt động không thường xuyên** |  |  |  |  |  |
|  | - Chi cấp bù học phí | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 8.000.000 |  |
|  | - Chi tham quan học tập |  |  |  |  |  |
|  | - Chi cải tạo, sửa chữa nhỏ CSVC của nhà trường | 53.427.000 |  | 53.427.000 | 53.427.000 |  |
|  | - Chi mua sắm tăng cường trang thiết bị cho nhà trường | 348.925.000 |  | 149.870.000 | 149.870.000 |  |
|  | - Chi khác |  |  | 189.253.954 | 189.253.954 |  |
|  | …v.v... |  |  |  |  |  |
| **3** | **Thực hiện dự án xây dựng, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em** |  |  |  |  |  |
|  | - Dự án xây dựng CSVC |  |  |  |  |  |
|  | - Dự án mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học |  |  |  |  |  |

*Song Mai, ngày 15 tháng 10 năm 2021*  
Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên và đóng dấu)

**Biểu mẫu TH-07**

Phòng Giáo dục Đào tạo Kim Động

Trường Tiểu học Song Mai

**THÔNG BÁO**

**Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh**

**và số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ**

**năm học: 2021-2022**

**I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Danh mục thu | Tổng số học sinh | Dự kiến số HS đóng góp | Định mức thu | Tổng kinh phí dự toán  thu được | Tổng kinh phí thực tế thu được | Tổng kinh phí phải nộp đi | Tổng kinh phí được để lại chi |
| 1 | Tiền điện | 630 | 600 | 7000đ/ tháng | 4.200.000 |  |  |  |
| 2 | Tiền nước uống | 630 | 600 | 6000đ/ tháng | 3.600.000 |  |  |  |
| 3 | Tiền trông xe | 100 | 100 | 6000đ/tháng | 600.000 |  |  |  |
| 4 | Tiền vệ sinh | 630 | 600 | 5000đ/tháng | 30000.000 |  |  |  |
| 5 | Tiền học 2 buổi/ngày | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Tiền học Tiếng Anh bổ trợ (làm quen) | 630 | 550 | 70.000đ/tháng | 38.500.000 |  |  |  |
| 7 | Tiền học kỹ năng sống | 630 | 550 | 50.000đ/tháng | 27.500.000 |  |  |  |
| 8 | Tiền trải nghiệm | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 9 | Tiền may (mua) đồng phục | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 10 | Tiền mua sách giáo khoa |  |  | Giá ghi sau sách |  |  |  |  |
| 11 | Tiền mua vở viết |  |  | 6000đ/1 quyển |  |  |  |  |
| 12 | Tiền bảo hiểm thân thể |  |  | 150.000đ/ năm |  |  |  |  |
| 13 | Tiền bảo hiểm Y tế |  |  | 26.820 đ/tháng |  |  |  |  |
|  | ..v.v.. |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Danh mục | Số tiền | Ghi chú |
| Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ | 0 |  |

*Song Mai, ngày 15 tháng 10 năm 2020*  
Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên và đóng dấu)

**Biểu mẫu TH-08**

Phòng Giáo dục Đào tạo Kim Động

Trường Tiểu học Song Mai

**THÔNG BÁO**

**Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh**

**và số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ**

**năm học: 2020 - 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Danh mục quyết toán | Tổng kinh phí thu được | Tổng kinh phí phải nộp đi | Tổng kinh phí được để lại chi | Tổng kinh phí đã chi | Kinh phí còn lại chuyển năm học sau |
| 1 | Tiền điện | 28.371.000 |  |  | 28.371.000 |  |
| 2 | Tiền nước uống | 24.318.000 |  |  | 24.318.000 |  |
| 3 | Tiền trông xe | 6.594.000 |  |  | 6.594.000 |  |
| 4 | Tiền vệ sinh | 20.265.000 |  |  | 20.265.000 |  |
| 5 | Tiền học 2 buổi/ngày | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Tiền học Tiếng Anh bổ trợ | 249.410.000 | 249.410.000 | 62.352.500 | 62.352.500 |  |
| 7 | Tiền học kỹ năng sống | 203.600.000 | 203.600.000 | 30.540.000 | 30.540.000 |  |
| 8 | Tiền trải nghiệm | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Tiền may (mua) đồng phục |  |  |  |  |  |
| 10 | Tiền mua sách giáo khoa |  |  |  |  |  |
| 11 | Tiền mua vở viết, tài liệu tham khảo |  |  |  |  |  |
| 12 | Tiền bảo hiểm thân thể | 89.400.000 | 89.400.000 | 10.728.000 | 10.728.000 | 0 |
| 13 | Tiền các khoản thu khác | 0 |  |  |  |  |
|  | ..v.v.. |  |  |  |  |  |

**II. Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục | Tổng kinh phí (số tiền) thu được | Tổng kinh phí (số tiền) đã chi | Tổng kimh phí (số tiền) còn lại | Ghi  chú |
| Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ |  |  |  |  |

*Song Mai, ngày 15tháng 10 năm 2021*  
Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên và đóng dấu)

**Biểu mẫuTH-09**

(Phòng Giáo dục Đào tạo Kim Động

Trường Tiểu học Song Mai

**THÔNG BÁO**

**Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh;**

**số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số tiền nộp ngân sách nhà nước**

**và số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ, năm học 2021-2022**

**I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Danh mục thu | Số học sinh | Định mức thu | Tổng kinh phí dự toán  thu được | Tổng kinh phí thực tế thu được | Tổng kinh phí phải nộp đi | Tổng kinh phí được để lại chi |
| 1 | Tiền học phí | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiền điện | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiền nước uống | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiền trông xe | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Tiền vệ sinh | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Tiền học 2 buổi/ngày | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Tiền học Tiếng Anh bổ trợ | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Tiền học kỹ năng sống | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Tiền trải nghiệm | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Tiền may (mua) đồng phục | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Tiền mua sách giáo khoa | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Tiền mua vở viết, tài liệu tham khảo | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Tiền bảo hiểm thân thể | 0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Tiền các khoản thu khác | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ..v.v.. |  |  |  |  |  |  |

**II. Số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ, được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ và số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | Số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ | 0 |  |
| 2 | Số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ | 0 |  |
| 3 | Số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước | 0 |  |

*Song Mai, ngày 15tháng 10 năm 2021*  
Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên và đóng dấu)

**Biểu mẫuTH-10**

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)

**THÔNG BÁO**

**Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh;**

**số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ, số tiền nộp ngân sách nhà nước**

**và số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ**

**năm học 2020-2021**

**I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Danh mục quyết toán | Tổng kinh phí thu được | Tổng kinh phí phải nộp đi | Tổng kinh phí được để lại chi | Tổng kinh phí đã chi | Tổng kinh phí còn lại |
| 1 | Tiền học phí | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Tiền điện | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Tiền nước uống | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Tiền trông xe | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Tiền vệ sinh | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Tiền học 2 buổi/ngày | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Tiền học Tiếng Anh bổ trợ | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Tiền học kỹ năng sống | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Tiền trải nghiệm | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Tiền may (mua) đồng phục | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Tiền mua sách giáo khoa | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Tiền mua vở viết, tài liệu tham khảo | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Tiền bảo hiểm thân thể | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Tiền các khoản thu khác | 0 |  |  |  |  |

**II. Số tiền được ngân sách nhà nước cấp; được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Danh mục | Tổng kinh phí thu được | Tổng kinh phí sử dụng | Tổng kinh phí còn lại | Ghi  chú |
| 1 | Số tiền được ngân sách nhà nước cấp | 0 |  |  |  |
| 2 | Số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ | 0 |  |  |  |

*Song Mai, ngày 15tháng 10 năm 2021*  
Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên và đóng dấu)