|  |  |
| --- | --- |
| UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG MN HOA HỒNG** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |
|  |  |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin cơ sở vật chất**

*(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ GD&ĐT)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số lượng** | **Bình Quân** | **So sánh với yêu cầu tối thiểu quy định** |
| **I** | **Diện tích đất toàn trường (m2)** | **2.671.7** | **5,34 m2** | Chưa đạt |
| 1 | Điểm trường trung tâm (Khu A) | 2.028.7 | 5,2 m2 | Chưa đạt |
| 2 | Điểm lẻ (Khu B) | 643 | 5,8 m2 | Chưa đạt |
| **II** | **Khối hành chính quản trị** |  |  |  |
| 1 | Phòng Hiệu trưởng | 01 |  | Đạt |
| 2 | Phòng Phó Hiệu trưởng | 02 |  | Đạt |
| 3 | Văn phòng | 01 |  | Đạt |
| 4 | Phòng dành cho nhân viên | 01 |  | Đạt |
| 5 | Phòng bảo vệ | 02 |  | Đạt |
| 6 | Khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên | 01 |  | Đạt |
| 7 | Khu để xe cho cán bộ, giáo viên | 02 |  | Đạt |
| **III** | **Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ** | **20** |  |  |
| 1 | Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ | 20 | Trong đó có 02 phòng học tạm | Chưa đạt |
|  | Khu sinh hoạt chung | 20 |  | Đạt |
|  | Khu ngủ | 0 |  | Đạt |
|  | Khu vệ sinh | 17 |  | Đạt |
|  | Hiên chơi. Đón trẻ | 7 |  | Đạt |
|  | Kho nhóm, lớp | 8 |  | Đạt |
|  | Phòng giáo viên | 0 |  | Chưa đạt |
| 2 | Phòng GD thể chất, Phòng GD nghệ thuật | 0 |  | Chưa đạt |
|  | Phòng GD thể chất | 0 |  | Chưa đạt |
|  | Phòng GD nghệ thuật | 0 |  | Chưa đạt |
|  | Phòng đa năng | 0 |  | Chưa đạt |
| 3 | Sân chơi riêng | 2 |  | Đạt |
| 4 | Phòng tin học | 0 |  | Chưa đạt |
| **IV.** | **Khối phòng tổ chức ăn** | 2 |  |  |
|  | Nhà bếp | 2 |  | Đạt |
|  | Kho bếp | 2 |  | Đạt |
| **V** | **Khối phu trợ** | **6** |  | **Đạt** |
| 1 | Phòng họp (dùng tạm phòng khác) | 1 |  | Đạt |
| 2 | Phòng y tế | 1 |  | Đạt |
| 3 | Nhà kho | 2 |  | Đạt |
| 4 | Sân vườn | 2 |  | Đạt |
|  | *Trong đó sân vườn dành riêng cho trẻ khám phá, trải nghiệm* | 0 |  | Chưa đạt |
| 5 | Cổng, hàng rào | 2 |  | Đạt |
| **VI.** | **Hạ tầng kỹ thuật** |  |  |  |
| 1 | Hệ thống cung cấp nước sạch | 2 |  | Đạt |
| 2 | Hệ thống thu gom rác | 2 |  | Đạt |
| 3 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 2 |  | Đạt |
| 4 | Hệ thống cấp điện (3 pha) | 2 |  | Đạt |
| 5 | Hệ thống CNTT, liên lạc | 2 |  | Đạt |
| 6 | Máy tính làm việc | 5 |  | Đạt |
| 7 | Máy tính sử dụng giảng dạy, học tập | 11 |  | Đạt |
| **VII** | **Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (đơn vị tính: bộ)** |  |  |  |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 11 |  | Đạt |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu theo quy định | 9 | Bộ không đầy đủ | Chưa đạt |
| **VIII** | **Tổng số đồ chơi ngoài trời** | 2 |  |  |
| **IX** | **Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)** |  |  |  |
| 1 | Bộ thiết bị thông minh | 11 |  | Đạt |
| 2 | Đồ dùng, đò chơi tự làm | 40 |  | Đạt |
| **X** | **Kết nối internet** | x |  | Đạt |
| **XI** | **Trang thông tin điện tử** | x |  | Đạt |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Quảng Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2024* **Thủ trưởng đơn vị**  **Vũ Thanh Quyên** |