|  |
| --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC& ĐT TX QUẢNG YÊN |
| TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG |

BÁO CÁO

Công tác tháng 9 năm học 2016-2017

1. **Công tác huy động, duy trì sĩ số:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm lớp** | **Số lớp** | **Sĩ số****tháng tr­­ước** | **Sĩ số đến****tháng báo cáo** | Biến động so với tháng tr­­ước |
| **Tổng số** | **Nữ** | **Tổng số** | **Nữ** | **Tăng** | **Giảm** | **Lý do**  |
| ***Số trẻ trên địa bàn*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trẻ 5 T |  |  |  | 212 | 109 |  |  |  |
| Trẻ 4T |  |  |  | 274 | 136 |  |  |  |
| Trẻ 3T |  |  |  | 208 | 84 |  |  |   |
| Trẻ 2 T |  |  |  | 187 | 86 |  |  |   |
| Trẻ 1 T |  |  |  | 171 | 70 |  |  |  |
| Trẻ 0 T |  |  |  | 63 | 29 |  |  |  |
| **Cộng:**  |  |  |  | **1115** | **514** |  |  |  |
| ***Huy động*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 5 T | 5 lớp | 126 | 60 | 160 | 75 | 34 |  |  |
| Lớp 4T | 6 lớp | 153 | 80 | 204 | 109 | 51 |  |  |
| Lớp 3T | 4 lớp | 72 | 34 | 101 | 44 | 29 |  |  |
| Lớp NT | 3 lớp | 20 | 8 | 38 | 15 | 18 |  |  |
| **Cộng** | **18 lớp** | **372** | **182** | **503** | **243** | **132** |  |  |
| **Trẻ đi hoc trái tuyến** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trẻ 5 T |  | 24 | 12 | 36 | 20 |  |  |  |
| Trẻ 4T |  | 22 | 8 | 19 | 8 |  |  |  |
| Trẻ 3T |  | 7 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |
| Trẻ NT |  | 5 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| **Cộng** |  | **58** | **23** | **60** | **29** |  |  |  |
| **Trẻ nơi khác đến** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trẻ 5 T |  | 26 | 10 | 34 | 15 | 7 |  |  |
| Trẻ 4T |  | 13 | 7 | 27 | 14 | 14 |  |  |
| Trẻ 3T |  | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 |  |  |
| Trẻ NT |  | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |  |  |
| **Cộng** |  | **44** | **19** | **79** | **36** | **32** |  |  |
| Số trẻ ăn bán trú |  | 364 |  | 500 |  |  |  |  |
| Số lớp ăn bán trú |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |
| Trẻ khuyết tật |  | Trên địa bàn: 2T: ; 3 T….; 4 T: 1 cháu; 5 T: 1 cháu |  | Trẻ KT ra lớp: 2T: ; 3 T….; 4 T: 1 cháu; 5 T….; ( số này nếu có thay đổi trong tháng thì bôi đỏ số liệu đó ) |

**2- Tình hình biên chế CBGV:**

Tổng số CBGV, CNV: 45 ng­ười. Trong đó: Biên chế: 31; HĐ: 14 người.HĐ trường: 0.

Chia ra: - BGH: 3 người

 - Giáo viên: 39 ( Trong đó: Biên chế: 25; HĐ: 14 )

 - Nhân viên: 3 ( Trong đó HĐ: 0)

\* Số ng­ười nghỉ ốm trong tháng: 1 người

**3. Đánh giá công tác tháng 9 năm 2016:**

- CBGV, NV tiếp tục rà soát thống kê, điều tra phổ cập số trẻ trên địa bàn phường ra lớp chính xác ( đặc biệt các cháu 5 tuổi). Tiếp tục duy trì sĩ số trẻ và ổn định nề nếp các hoạt động

- Đã thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành, soạn bài từ 5/9/2016.

- Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch, các quy chế (chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ), quy tắc ứng xử, nội quy của trường.

- Đã tổ chức Họp chuyên môn trường, tổ: thống nhất tên và thời gian thực hiện các chuyên đề chuyên đề trường và chuyên đề tổ. Các tổ chuyên môn xây dựng lịch dự giờ chéo nhau.

- GV đã trang trí lớp học, bổ sung đồ dùng đồ chơi theo chủ đề. Tích cực làm đồ chơi tự tạo phù hợp các chủ đề.

- Tổ chức khai giảng, trung thu năm 2016 đạt kết quả tốt

- Tổ chức HNCB, VC, LĐ năm học 2016-2017 đạt kết quả tốt.

- Đã kết hợp với trạm y tế tổ chức cân đo, khám sức khoẻ lần 1 và theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ.

- Đã tổ chức họp phụ huynh đầu năm học ở các lớp.

- BGH đã thực hiện công tác kiểm tra trang trí các lớp và dự giờ GV theo quy định. BGH và tổ trưởng kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của giáo viên.

- Đã kiểm tra các tổ chuyên môn dự giờ chéo nhau.

- BGH kiểm tra công tác thực hiện chuyên đề ở các tổ chuyên môn.

**4. Các hoạt động khác, những vấn đề đột xuất trong nhà trường:** Không có

**5. Kế hoạch tháng 10/2016**

- Tiếp tục duy trì nề nếp, ổn định lớp

**-** Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi và PC xóa mù chữ năm 2016.

- Duy trì nề nếp, ổn định lớp.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn trường và tổ thống nhất các nội dung chuyên môn trong tháng.

- Kiểm tra trang trí lớp và làm đồ dùng đồ chơi các lớp

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên

- Kiểm tra bán trú các khu

- Kiểm tra toàn diện giáo viên

- Tổ chức thao giảng đợt 1năm học 2016-2017.

- Tổ chức chuyên đề cấp tổ 5 tuổi: Làm quen với chữ cái và 4 tuổi: Tạo hình.

- Tổ chức kỉ niệm 20/10/2016

- Tuyên truyền vệ sinh môi trường trường lớp, cá nhân trẻ. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các điểm trường.

**6. Đề nghị**: Lãnh đạo Phòng GD quan tâm, xem xét, giúp đỡ tu bổ CSVC cho nhà trường như sau:

- Xây dựng mới 02 phòng học, bếp ăn, khu vệ sinh cho trẻ ở điểm trường khu C.

|  |
| --- |
|  *Quảng Yên , ngày 23 tháng 9 năm 2016* **HIỆU TRƯỞNG** *(Đã ký)* **Vũ Thanh Quyên**  |