**Biểu mẫu 1**

**PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG MN DIỄN THÁI Độc lập- tự do – Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục của trường mầm non Diễn Thái năm học: 2024-2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Nhà trẻ** | **Mẫu giáo** |
| I | **Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được** | -100% trẻ đến trường an toàn về mọi mặt  -100% trẻ được ăn bán trú tai trường, với chế độ ăn 2 bữa chính 1 bữa phụ và không để xẩy ra ngộ độc thức ăn tại trường.  - 100% trẻ được khám bệnh theo định kỳ  - 100% trẻ có đủ đồ dùng cá nhân, có nguồn nước sạch và được rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch  100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng  - Phấn đấu đến cuối năm giảm tỷ lệ trẻ SDD còn 3% so với đầu năm. Tỷ lệ trẻ thấp còi xuống dưới 3%.Tỷ lệ trẻ béo phì giảm xuống. 1,9% | -100% trẻ đến trường an toàn về mọi mặt  -100% trẻ được ăn bán trú tại trường 1 bữachính và 1 bữa phụ và không để xẩy ra ngộ độc thức ăn tại trường.  - 100% trẻ được khám bệnh theo định kỳ  - 100% trẻ có đủ đồ dùng cá nhân, có nguồn nước sạch và được rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch  100% trẻ được theo dõi sức khẻo bằng biểu đồ tăng trưởng  - Phấn đấu đến cuối năm giảm tỷ lệ trẻ SDD còn 3% so với đầu năm. Tỷ lệ trẻ thấp còi xuống dưới 4%.Tỷ lệ trẻ béo phì giảm dưới: 1% |
| II | **Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện** | -100% các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non do bộ giáo dục và đào tạo ban hành theo chương trình nhà trẻ từ 24-36 tháng tuổi  -100% trẻ được tổ chức học 2 buổi / ngày, có đủ sách vở, đồ dùng học tập  -100% các lớp có đủ đồ dùng đồ chơi theo thông tư hợp nhất số 01 của bộ giáo dục và đào tạo  - 100% trẻ được đánh giá theo các mục tiêu của chương trình GDMN theo từng chủ đề chủ điểm  - 100% nhóm lớp duy trì và thực hiện tốt các chuyên đề  - 100% các các lớp cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, rèn kỷ năng sống cho trẻ | 100% các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non do bộ giáo dục và đào tạo ban hành theo chương trình chăm sóc giáo dục.  -100% trẻ được tổ chức học 2 buổi / ngày, có đủ sách vở, đồ dùng học tập  -100% các lớp có đủ đồ dùng đồ chơi theo thông tư hợp nhất số 01 của bộ giáo dục và đào tạo  - 100% trẻ được đánh giá theo các mục tiêu của chương trình GDMN theo từng chủ đề chủ điểm  - 100% nhóm lớp duy trì và thực hiện tốt các chuyên đề  - 100% các các lớp cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, rèn kỷ năng sống cho trẻ  - 100% các lớp tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, rèn kỷ năng sống cho trẻ như: Tham quan, dã ngoại, tổ chức tiệc búp fe,…  -100% trẻ được tham gia các hội thi văn nghệ, tổ chức các trò chơi, đồng diễn….  - Trẻ được làm quen với tiếng anh  - Trường đã tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật được học hòa nhập. |
| III | **Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển** | -Phấn đấu đến cuối năm có 95% trẻ đạt 4 lĩnh vực phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm QHXH | -Phấn đấu đến cuối năm có 98% trẻ đạt 5 lĩnh vực phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm QHXH, thẩm mỹ. |
| IV | **Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non** | - Đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ theo điều lệ trường mầm non  -Có đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo TT 01/VBHN- Bộ giáo dục đào tạo.  -Đội ngũ GV-NV có trình độ đạt chuẩn trở lên, được bồi dưỡng đào tạo thường xuyên liên tục  - Sự phối hợp chặt chẽ giữa hội cha mẹ học sinh và nhà trường  - Thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của nhà trường. | - Đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ theo điều lệ trường mầm non  -Có đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo TT 01/VBHN- Bộ giáo dục đào tạo.  -Đội ngũ GV-NV có trình độ đạt chuẩn trở lên, được bồi dưỡng đào tạo thường xuyên liên tục  - Sự phối hợp chặt chẽ giữa hội cha mẹ học sinh và nhà trường  - Thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của nhà trường. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Diễn Thái, ngày 25 tháng 09 năm 2024 **Thủ trưởng đơn vị** (Ký tên và đóng dấu) |

**Nguyễn Thị Lý**

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2024-2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Nhà trẻ** | **Mẫu giáo** |
| I | **Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được** | TrÎ khoÎ m¹nh, c©n nÆng ph¸t triÓn,  b×nh th­êng theo løa tuæi.  - ThÝch nghi víi chÕ ®é sinh ho¹t ë nhµ trÎ.  - Thùc hiÖn vËn ®éng c¬ b¶n theo ®é  tuæi  - Cã mét sè tè chÊt ban ®Çu( nhanh nhÑn, khÐo lÐo, th¨ng b»ng c¬ thÓ.  - Cã kh¶ n¨ng phèi hîp khÐo lÐo cö  ®éng bµn tay, ngãn tay.  - Cã kh¶ n¨ng lµm ®­îc mét sè viÖc tù phôc vô. | - TrÎ khoÎ m¹nh, c©n nÆng  ph¸t triÓn, b×nh th­êng theo  løa tuæi.  - Thùc hiÖn ®­îc c¸c vËn  ®éng c¬ b¶n v÷ng vµng ®óng  t­ thÕ  - Cã kh¶ n¨ng phèi hîp c¸c  gi¸c quan vµ vËn ®éng, vËn  ®éng nhÞp nhµng biÕt ®Þnh  h­íng trong kh«ng gÝan  - Cã kü n¨ng trong mét sè  ho¹t ®éng cÇn sù khÐo lÐo  cña ®«i tay.  - Cã mét sè hiÓu biÕt vÒ thùc  phÈm vµ lîi Ých cña viÖc ¨n uèng ®èi víi søc khoÎ  - Cã mét sè thãi quen kü n¨ng tèt trong ¨n uèng,gi÷ g×n søc khoÎ vµ  ®¶m b¶o an toµn cña b¶n th©n. |
| II | **Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện** | Ch­¬ng tr×nh CSGD trÎ nhµ trÎ tõ 24-36 th¸ng tuæi | Ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc mÇm non |
| III | **Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển** | - TrÎ hiÓu ®­îc c¸c yªu cÇu ®¬n gi¶n  b»ng lêi nãi  - Biªt hái vµ tr¶ lêi mét sè c©u ®¬n  gi¶n b»ng lêi nãi cö chØ.  - Sö dông lêi nãi ®Ó giao tiÕp, diÔn ®¹t  nhu cÇu.  - ThÝch hiÓu biÕt, kh¸m ph¸ thÕ giíi  xung quanh.  - Cã sù nh¹y c¶m cña c¸c gi¸c quan.  - Cã kh¶ n¨ng quan s¸t, nhËn xÐt, ghi  nhí vµ diÔn ®¹t hiÓu biÕt b»ng nh÷ng  c©u nãi ®¬n gi¶n  - Cã mét sè hiÓu biªt ban ®Çu vÒ bÈn  th©n vµ c¸c sù vËt hiÖn t­îng gÇn  gòi quen thuéc.  - Hån nhiªn trong giao tiÕp  - Cã ý thøc vÒ b¶n th©n, m¹nh d¹n  giao tiÕp víi nh÷ng ng­êi gÇn gòi.  - Cã kh¶ n¨ng c¶m nhËn vµ bÓu lé c¶m  xóc víi con ng­êi sù vËt gÇn gòi.  - Thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh ®¬n gi¶n  trong sinh ho¹t  - ThÝch nghe h¸t, h¸t vËn ®éng theo nh¹c. | - Ham hiÓu biÕt thÝch kh¸m  ph¸ sù vËt hiÖn t­îng xung  quanh  - Cã kh¶ n¨ng quan s¸t ph©n  tÝch, so s¸ch, ph©n lo¹i  ph¸n ®o¸n, chó ý ghi nhí cã  chñ ®Þnh  - Cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t sù  hiÓu biÕt b»ng c¸c c¸ch kh¸c  nhau.  - Cã mét sè hiÓu biÕt ban  ®Çu vÒ con ng­êi, sù vËt hiÖn  t­îng xung quanh vµ mét sè  kh¸i niÖm s¬ ®¶ng vÒ to¸n.  - Cã kh¶ n¨ng l¾ng nghe vµ  hiÓu lêi nãi trong giao tiÕp  h»ng ngµy  - DiÔn ®¹t râ rµng vµ giao tiÕp  cã v¨n ho¸ trong cuéc sèng  h»ng ngµy.  - cã mét sè kü n¨ng ban ®Çu  vÒ ®äc vµ viÕt.  - Cã ý thøc vÒ b¶n th©n,  - Cã mét sè kü n¨ng sèng,  t«n träng hîp t¸c, th©n thiÖn quan t©m chia sÎ  - Thùc hiÖn mét sè quy t¾c, quy ®Þnh trong sinh ho¹t ë gia ®×nh, tr­êng mÇm non, céng ®ång gÇn gòi. |
| IV | **Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non** | - Cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i d­ìng( CSVC, trang  thiÕt bÞ) | - Cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i d­ìng( CSVC, trang thiÕt bÞ) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Diễn Thái, ngày 25 tháng 09 năm 2024 **Thủ trưởng đơn vị** (Ký tên và đóng dấu) |

**Nguyễn Thị Lý**

**Biểu mẫu 02**

**PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG MN DIỄN THÁI Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc**

**THÔNG BÁO**

**Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2024-2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 451 | 0 | 0 | 53 | 127 | 131 | 140 |
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 451 | 0 | 0 | 53 | 127 | 131 | 140 |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| **II** | **Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú** | 451 | 0 | 0 | 53 | 127 | 131 | 140 |
| **III** | **Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe** | 451 | 0 | 0 | 53 | 127 | 131 | 140 |
| **IV** | **Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng** | 451 | 0 | 0 | 53 | 127 | 131 | 140 |
| **V** | **Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Số trẻ cân bình thường* | 414 |  |  | 50 | 123 | 119 | 122 |
| 2 | *Số trẻ thừa cân* | 24 |  |  |  | 3 | 9 | 12 |
| 3 | *Số trẻ gầy còm* | 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | *Số trẻ béo phì* | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 3 |
| **VI** | **Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 53 |  |  | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 398 |  |  |  | 127 | 131 | 140 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Diễn Thái ngày 25 tháng 09  năm 2024 **Thủ trưởng đơn vị** (Ký tên và đóng dấu) |

**Nguyễn Thị Lý**

**Biểu mẫu 03**

**PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG MN DIỄN THÁI Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO****Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học.2024-2025.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số lượng** | **Bình quân** |
| **I** | **Tổng số phòng** | 15 | Số m2 / 1,8/trẻ em |
| **II** | **Loại phòng học** | 15 |  |
| 1 | Phòng học kiên cố | 08 |  |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 07 |  |
| 3 | Phòng học tạm | 0 |  |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 |  |
| **III** | **Số điểm trường** | 02 |  |
| **IV** | **Tổng diện tích đất toàn trường**(m2) | 7013 m2 | 109 m2 |
| **V** | **Tổng diện tích sân chơi**(m2) | 2985m2 | 5,4m2 |
| **VI** | **Tổng diện tích một số loại phòng** |  |  |
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 55m2 | 1,8m2 |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 3/15 |  |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 10m2 |  |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 2,4m2 |  |
| 5 | *Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)* | 55m2 |  |
| 6 | *Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)* | 55m2 |  |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 80m2 | 0,14m2 |
| **VII** | **Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu**(Đơn vị tính: bộ) | 1800 | Số bộ/nhóm 95 (lớp) |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 10 lớp |  |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 5 lớp |  |
| **VIII** | **Tổng số đồ chơi ngoài trời** |  | 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... )** | 15 |  |
| **X** | **Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác**(Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) |  | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
| 1 | Ti vi | 15 |  |
| 2 | Nhạc cụ ( Đàn óc gan ghi ta, trống) | 10 |  |
| 3 | Đầu địa vi deo | 05 |  |
| 4 | Thiết bị khác( Giá góc) | 80 |  |
| 5 | Đồ chơi ngoài trời | 19 |  |
| 6 | Bàn ghế đúng quy cách | 240 bộ | 15 bộ/lớp |
| 7 | Thiết bị tủ lạnh | 02 |  |
| 8 | Tủ cơm ga, tủ sấy bát. vv | 04 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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\* | 10 m2 |  | 10 m2 | 10m2 |  |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh\* |  |  |  |  |  |

*(\*Theo Quyết định số*[*14/2008/QĐ-BGDĐT*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-14-2008-qd-bgddt-dieu-le-truong-mam-non-64859.aspx)*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*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-27-2011-tt-byt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-nha-tieu-dieu-kien-bao-126068.aspx)*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 |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Diễn Thái ngày 25 tháng 09 năm 2024 **Thủ trưởng đơn vị** (Ký tên và đóng dấu) |

**Nguyễn Thị Lý**

**Biểu mẫu 04**

**PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG MN DIỄN THÁI Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2024-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | 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 | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém |
|  | **Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên** | 39 |  |  | 14 | 16 | 9 |  |  | 16 | 14 |  |  |  |  |
| **I** | **Giáo viên** | 24 |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 14 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | Nhà trẻ | 6 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Mẫu giáo | 18 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  |
| **II** | **Cán bộ quản lý** | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| **III** | **Nhân viên** | 10 |  |  | 1 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhân viên văn thư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Thủ quỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhân viên y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nhân viên khác | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..**IV** | ..Giáo viên hợp đồng trường | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

Diễn Thái ngày 25 tháng 09 năm 2024

**Thủ trưởng đơn vị**

**Nguyễn Thị Lý**