**PHỤ LỤC I**

MẪU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

*(Kèm theo* *Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM
**TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 1**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm học 2024-2025**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

 **1. Tên cơ sở giáo dục:** Trường Mầm non Phường 1

**2. Địa chỉ trụ sở chính:** Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

- Đoại thoại: 02993869103

 - Website: http//mnphuong1pgdnganam.edu.vn

 **3. Loại hình của cơ sở giáo dục:** Công lập

 **4. Sư mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục**

**4.1. Sứ mạng**

“Tạo dựng được môi trường làm việc có kỷ cương, dân chủ, có nề nếp, có chất lượng giáo dục cao. Xây dựng một môi trường học tập hiện đại và thân thiện để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo”.

**4.2. Tầm nhìn**

Trường Mầm non Phường 1 luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn thử thách để phấn đấu là một trong những ngôi trường có chất lượng chuyên môn tốt của thị xã, là nơi để các bậc cha mẹ học sinh lựa chọn, tin tưởng gửi gắm con em mình đến học tập và sinh hoạt rèn luyện, là nơi giáo viên, nhân viên và các cháu luôn có khát vọng vươn lên.

**4.3. Mục tiêu giáo dục**

 Giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ emnhững chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

 **5. Quá trình hình thành và phát triển**

Trường Mầm non Phường 1 tiền thân là trường Mẫu giáo Ngã Năm và được đổi tên thành trường Mầm non Phường 1 theo quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND thị xã Ngã Năm. Trường tọa lạc tại khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần 1 năm 2009, lần 2 năm 2017, lần 3 năm 2023.

**6. Thông tin người đại diện pháp luật**

Họ và tên: Bùi Thị Xây; Chức vụ; Hiệu trưởng; Trường Mầm non Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Số điện thoại; 0335333323; Gmail: buithixay79@gmail.com

 **7. Tổ chức bộ máy**

Bao gồm Ban lãnh đạo, 3 tỏ chuyên môn, 1 tổ văn phòng

 8. Các văn bản khác của nhà trường (Đính kèm kế hoạch)

 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2026

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

**1. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên**

 **a. Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo vị trí việc làm**

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 50 người

- Tổng số cán bộ quản lý: 03

- Tổng số giáo viên: 38 người

- Tổng số nhân viên: 2; kế toán 1 người, y tế 1 người

- Tổng số nhân viên phục vụ: 7 người

**b. Số lượng, tỉ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp**

 **-** Cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp: 3/3 đạt tỉ lệ 100%.

 - Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp: 38/38 đạt tỉ lệ 100%.

 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định: 50/50 đạt tỉ lệ 100%.

**III. CƠ SỞ VẬT CHẤT**

**a. Diện tích khu đất xây dựng trường:** Hiện nay trường Mầm non Phường 1 có hai điểm trường, điểm khóm 1 và điểm khóm 3 với tổng diện tích là: 5109m2, diện tích bình quân tối thiểu cho 1 trẻ em là 8,2m2.

 **b. Số lượng các khối phòng**

Khối phòng hành chính quản trị : 8 phòng.

 Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: 18 phòng

 Khối phòng chức năng: 3 phòng.

Bếp ăn: 2 bếp

 Khu vệ sinh cho trẻ em: 10 khu

 **c. Số lượng thiết bị đồ dùng, đồ chơi hiện có**

 Khối lá: 7 bộ, đạt 90% theo danh mục tối thiểu

 Khối chồi: 6 bộ, đạt 70% theo danh mục tối thiểu

 Khối mầm: 4 bộ, đạt 50% theo danh mục tối thiểu

Khối nhà trẻ: 1 bộ đạt 40% theo danh mục tối thiểu.

 **d. Số lượng đồ chơi ngoài trời, một số thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ**

Tổng số đồ chơi ngoài trời: 3 bộ; Mỗi bộ bao gồm xích đu thuyền rồng, càu trượt đơn, cầu trượt đôi, thú nhúm, xích đu đôi 6 ghế, bập bênh ngoài ra còn có thang leo, cột ném bóng cho trẻ.

**IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**

1. **Kết quả tự đánh giá kiểm định chất lượng của đơn vị: đạt cấp độ 2**

| **Tiêu chuẩn,****tiêu chí** | **Kết quả** |
| --- | --- |
| **Không đạt** | **Đạt** |
| **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** |
| **Tiêu chuẩn 1** |
| Tiêu chí 1.1 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 1.2 |  | X | X |  |
| Tiêu chí 1.3 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 1.4 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 1.5 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 1.6 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 1.7 |  | X | X |  |
| Tiêu chí 1.8 |  | X | X |  |
| Tiêu chí 1.9 |  | X | X |  |
| Tiêu chí 1.10 |  | X | X |  |
| **Tiêu chuẩn 2** |
| Tiêu chí 2.1 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 2.2 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 2.3 |  | X | X |  |
| **Tiêu chuẩn 3** |
| Tiêu chí 3.1 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 3.2 |  | X | X |  |
| Tiêu chí 3.3 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 3.4 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 3.5 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 3.6 |  | X | X |  |
| **Tiêu chuẩn 4** |
| Tiêu chí 4.1 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 4.2 |  | X | X | X |
| **Tiêu chuẩn 5** |
| Tiêu chí 5.1 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 5.2 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 5.3 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 5.4 |  | X | X | X |

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng ngay sau khi tự đánh giá.

**b. Kết quả đánh giá ngoài: Đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2**

| **Tiêu chuẩn,****tiêu chí** | **Kết quả** |
| --- | --- |
| **Không đạt** | **Đạt** |
| **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** |
| **Tiêu chuẩn 1** |
| Tiêu chí 1.1 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 1.2 |  | X | X |  |
| Tiêu chí 1.3 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 1.4 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 1.5 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 1.6 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 1.7 |  | X | X |  |
| Tiêu chí 1.8 |  | X | X |  |
| Tiêu chí 1.9 |  | X | X |  |
| Tiêu chí 1.10 |  | X | X |  |
| **Tiêu chuẩn 2** |
| Tiêu chí 2.1 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 2.2 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 2.3 |  | X | X |  |
| **Tiêu chuẩn 3** |
| Tiêu chí 3.1 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 3.2 |  | X | X |  |
| Tiêu chí 3.3 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 3.4 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 3.5 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 3.6 |  | X | X |  |
| **Tiêu chuẩn 4** |
| Tiêu chí 4.1 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 4.2 |  | X | X | X |
| **Tiêu chuẩn 5** |
| Tiêu chí 5.1 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 5.2 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 5.3 |  | X | X | X |
| Tiêu chí 5.4 |  | X | X | X |

Trường Mầm non Phường 1 được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo Quyết định số 132/QĐ-SGDĐT ngày 1 tháng 2 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn 5 năm kể từ ngày ký./.

Trường Mầm non Phường 1 được công nhận đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định số 132/QĐ-SGDĐT ngày 2 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng Thời hạn 5 năm kể từ ngày ký./.

Kế hoạch cải tiến chất lượng được thực hiện hàng năm theo báo cáo với đoàn đánh giá ngoài.

**V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

**1. Thông tin về kế hoạch, hoạt động giáo dục của Trường Mầm non Phường 1**

**a. Kế hoạch tuyển sinh (Đính kèm kế hoạch tuyển sinh)**

**Đối tượng tuyển sinh**

Trẻ từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi có hộ khẩu thường trú hoặc có cha, mẹ công tác tại địa bàn tuyển sinh hay người đỡ đầu có hộ khẩu thường trú tại địa bàn Phường 1 và một đoạn gần Khóm 1 của các khóm giáp ranh như: Vĩnh Phong (xã Vĩnh Quới); khóm Vĩnh Mỹ (Phường 3).

**Chỉ tiêu tuyển sinh**

Trẻ Nhà trẻ (sinh từ tháng 1/2022 đến đủ 36 tháng) số lượng: 60 trẻ.

Mẫu giáo 3 tuổi (trẻ sinh năm 2021) số lượng: 120 trẻ.

Mẫu giáo 4 tuổi (trẻ sinh năm 2020): 210 trẻ

Mẫu giáo 5 tuổi (trẻ sinh năm  2019) số lượng: 240 trẻ

**Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển**

**Thời gian tuyển sinh**

Sáng 7h đến 11h; Chiều 13h đến 17h ( tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6)

**b. Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ**

kế hoạch thực hiện chương trình, chủ đề học kỳ I bắt đầu từ ngày 09/9/2024, kết thúc ngày 01/01/2025 (18 tuần); học kỳ II bắt đầu từ ngày 13/01/2025, kết thúc ngày 24/5/2025 (17 tuần).

**c. Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội**

 Được thực hiện bằng quy chế phối hợp (thực hiện phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức chính trị xã hội trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

**d. Thực đơn hàng ngày của trẻ em**

(Đính kèm thực đơn) thực đơn chuẩn cho 4 tuần ( tuần 1- tuần 3), (tuần 2, tuần 4) khi có thay đổi sẽ thay đổi công khai cho cha mẹ trẻ biết.

**đ. Các dịch vụ giao dục mầm non**

Nhà trường có hợp đồng 2 công ty thực hiện dịch vụ dạy tiếng Anh và Arobic cho trẻ em mẫu giáo.

**2. Thông tin về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của năm học trước**

**a. Tổng số trẻ em**

Tổng số trẻ được đánh giá: 624 trẻ

Nhà trẻ: 44/44 trẻ; bình quân 22 trẻ/ nhóm

Khối mầm: 145/145 trẻ; bình quân 29 trẻ/ lớp

Khối chồi: 201 /201trẻ; bình quân 40 trẻ/ lớp

Khối Lá: 234/234 trẻ; bình quân 39 trẻ/ lớp

**b. Trẻ học lớp ghép**

1. **Số trẻ em học 2 buổi/ ngày:** 49 trẻ
2. **Số trẻ em được ăn bán trú:** 575 trẻ

**đ. Số trẻ em được theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức khoẻ: 624 trẻ**

**e. Kết quả phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi**

Nhà trường đã huy động được 179/180 trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 99,44%

**VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH**

**Năm 2023**

1. **Nguồn ngân sách từ thu học phí:**
2. **Thuê mướn cho dịch vụ giáo dục:**

Phí dạy trẻ làm quen tiếng Anh: 100.000 đồng/1 tháng/ 1 bé

Phí dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ: 90.000 đồng/1 tháng/1 bé

**Nguồn ngân sách chi lương và các khoản phụ cấp theo lương:** 4.318.796.000 đồng

 **Kết quả thực hiện miễn giảm học phí và ăn trưa cho trẻ:**

Ăn trưa: 45.200.000 đồng

 Miễn giảm học phí: 13.405.000 đồng

**Năm 2024**

1. **Nguồn ngân sách từ thu học phí:** 399.981.600 đồng
2. **Thuê mướn cho dịch vụ giáo dục**

Phí dạy trẻ làm quen tiếng Anh: 100.000 đồng/1 tháng/ 1 bé

Phí dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ: 100.000 đồng/1 tháng/1 bé

1. **Nguồn ngân sách chi lương và các khoản phụ cấp theo lương:** 5852.592.225 đồng
2. **Kết quả thực hiện miễn giảm học phí và ăn trưa cho trẻ:**

Kinh phí ăn trưa: 26.400.000 đồng

Kinh phí miễn giảm học phí: 13.335.000 đồng

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

Nhà trường đã tham gia nhiều phong trào của ngành, của địa phương phát động đạt hiệu quả cao, cùng Ban nhân dân khón 4 xây dựng Phường 1 trở thành đô thi văn minh.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** **BÙI THỊ XÂY** |
|  |  |