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

BÁO CÁO

Công tác tháng 10 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 | 160 | 75 | 160 | 75 | 0 |  |  |
| Lớp 4T | 6 lớp | 204 | 110 | 209 | 112 | 5 |  |  |
| Lớp 3T | 4 lớp | 101 | 44 | 106 | 48 | 5 |  |  |
| Lớp NT | 3 lớp | 38 | 15 | 42 | 19 | 4 |  |  |
| **Cộng** | **18 lớp** | **503** | **243** | **517** | **254** | **14** |  |  |
| **Trẻ đi hoc trái tuyến** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trẻ 5 T |  | 36 | 20 | 37 | 22 |  |  |  |
| Trẻ 4T |  | 19 | 8 | 18 | 6 |  |  |  |
| Trẻ 3T |  | 4 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |
| Trẻ NT |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| **Cộng** |  | **60** | **29** | **59** | **29** |  |  |  |
| **Trẻ nơi khác đến** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trẻ 5 T |  | 34 | 15 | 33 | 13 |  | 1 | 1 cháu chuyển đi |
| Trẻ 4T |  | 27 | 16 | 27 | 16 | 0 |  |  |
| Trẻ 3T |  | 10 | 5 | 12 | 6 | 2 |  |  |
| Trẻ NT |  | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 |  |  |
| **Cộng** |  | **79** | **36** | **80** | **38** | **01** |  |  |
| Số trẻ ăn bán trú |  | 500 |  | 517 |  |  |  |  |
| Số lớp ăn bán trú |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |
| Trẻ khuyết tật |  | Trên địa bàn: 2T: ; 3 T….; 4 T: cháu; 5 T: 2 cháu | | |  | Trẻ KT ra lớp: 2T: ; 3 T….; 4 T: 1cháu; 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: 0 người

**3. Đánh giá công tác tháng 10 năm 2016:**

- Hoàn thành hồ sơ PCGDMNTENT; nhập đầy đủ số liệu trẻ vào phần mềm PCGD, XMC phục vụ đoàn kiểm tra PCGD cấp thị xã.

- Tiếp tục xây dựng, thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục theo qui định ở các độ tuổi, thực hiện nghiêm túc chương trình theo quy chế chuyên môn.

- Thực hiện thời gian đón - trả trẻ, lịch sinh hoạt một ngày của trẻ.nghiêm túc, đảm bảo giờ công, ngày công.

- Tiếp tục rèn giáo dục lễ giáo, nề nếp học tập, sinh hoạt cho trẻ.

- Tiếp tục trang trí góc, tạo môi trường lớp học an toàn, làm đồ dùng đồ chơi hấp dẫn, phù hợp với chủ đề.

- Thi đua *“ Dạy tốt, học tốt*” thao giảng chào mừng ngày 15/10 và 20/10

- Thực hiện và hoàn thành phần mềm tự đánh giá chất lượng trường mầm non, hoàn thành hồ sơ và làm văn bản trình cấp trên về đánh giá ngoài.

- Tổ chức chuyên đề cấp tổ MG 5 tuổi LQCC, 4 tuổi môn tạo hình đạt kết quả tốt.

- Tham dự chuyên đề " sử dụng NVL mở trong hoạt động tạo hình" cấp cụm, cấp thị xã.

- Đón đoàn kiểm tra của Phòng, Sở, Bộ GD –ĐT ngày 6/10/2016 đạt kết quả tốt.

- GV tiếp tục các lớp đã rèn các thao tác vệ sinh tay và mặt cho trẻ, vệ sinh cá nhân, giáo dục trẻ thao tác “ Rửa tay bằng xà phòng”.

- Nhân viên Y tế trường tiếp tục xây dựng các kế hoạch tuyên truyền các dịch bệnh ở 2 điểm. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch về phòng chống dịch bệnh.

- Tiếp tục lưu mẫu thức ăn. Đảm bảo cho trẻ ăn chín và uống sôi.

- Duy trì và huy động trẻ ăn bán trú 100%.

- Tiếp tục đưa thông tin nhà trường lên trang Webside của trường.

- BGH, tổ trưởng kiểm tra hồ sơ chuyên môn của tất cả GV. Kết quả: Tốt: 22; Khá; 15; Đạt yc: 2

- BGH, tổ trưởng, tổ phó, GV cốt cán kiểm tra toàn diện 6 GV, 01 nhân viên. Kết quả: Tốt: 5; Khá: 2.

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

- Sửa lát lại nền gạch 3 lớp học và sân trường bị vỡ và phồng lên

**5. Kế hoạch tháng 11/2016**

- Tiếp tục duy trì nề nếp, ổn định lớp

- 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, nhân viên.

- Tiếp tục tổ chức thao giảng đợt 1năm học 2016-2017.

- Tổ chức chuyên đề cấp tổ Nhà trẻ - 3 tuổi: Nhận biết tập nói.

- Tham gia hội thi “ Bé với ATGT cấp thị xã”

- Tổ chức kỉ niệm 20/11/2016

- 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 22 tháng 10 năm 2016*  **HIỆU TRƯỞNG**  *(Đã ký)*  **Vũ Thanh Quyên** |