|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN THANH MIỆN  **TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO THẮNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
Năm: 2024**

**I. THÔNG TIN CHUNG2**

Trường Tiểu học Cao Thắng là cơ sở giáo dục công lập có vị trí trên địa bàn xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, wedsite: <http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/>.

Xã Cao Thắng là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, cách thị trấn Thanh Miện hơn 5 km về phía Tây Nam. Tổng diện tích tự nhiên của xã: 595,5 ha. Tổng Dân số toàn xã đến nay là 2.032 hộ với 6.600 nhân khẩu. Hiện trên địa bàn xã có 1 điểm trường tiểu học với quy mô 19 lớp; Tổng số học sinh tính đến ngày 30/06/2024 là 552 em.

Với phương châm xây dựng trường trở thành “NGÔI TRƯỜNG CỦA ƯỚC MƠ VÀ LÒNG NHÂN ÁI”, trường Tiểu học Cao Thắng chú trọng vào việc giúp học sinh và mỗi thành viên nhà trường phát huy tối đa điểm mạnh bản thân trong môi trường an toàn, tôn trọng, yêu thương và sáng tạo, mỗi học sinh đều được trang bị kỹ năng của thế kỷ 21, sẵn sàng bước sang các cấp học mới với nhiều loại hình đào tạo khác nhau.

+ Thuận lợi: Lãnh đạo Đảng ủy, UBND Huyện Thanh Miện, Phòng GD và ĐT Huyện quan tâm, phụ huynh học sinh chăm lo cho việc học tập của học sinh. Nhu cầu giáo dục chất lượng cao của nhân dân ngày càng tang.

+ Khó khăn: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc của cán bộ giáo viên, nhân viên. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân vien phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Một bộ phận phụ huynh chưa thật sự quan tâm, phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh.  
Trường tiểu học Cao Thắng hiện có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó có 2 cán bộ quản lý là:

* Đ/c Nguyễn Thị Xoa – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; được bổ nhiệm ngày 10/07/2020 theo QĐ số 1916/QĐ-UBND ngày 07/07/2020 của UBND Huyện Thanh Miện.
* Đ/c Nguyễn Hà Thanh – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường;

**II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN3**

Hiện nay nhà trường có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó có 2 đồng chí là giáo viên hợp đồng (GV nữa chiếm 29 đồng chí); 29 đồng chí có trình độ đại học; 23/29 đồng chí là đảng viên diện biên chế.

Năm học 2023 – 2024 có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua do nhà trường và ngành pha động.

**DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN**

**NĂM HỌC 2023 – 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Ghi chú** |
|
|
| 1 | Nguyễn Thị Xoa | Hiệu trưởng |  |
| 2 | Nguyễn Thị Văn | Giáo viên |  |
| 3 | An Thị Xoan | Giáo viên |  |
| 4 | Lê Thị Thanh Thủy | Giáo viên |  |
| 5 | Vũ Thị Vân | TPT 2+3 |  |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh | TTT 4+5 |  |
| 7 | Bùi Thị Nên | Giáo viên |  |
| 8 | Lưu Thị Vân Anh | Giáo viên |  |
| 9 | Nguyễn Hà Thanh | Phó HT |  |
| 10 | Khúc Thị Thấm | Y tế + Thủ quỹ |  |
| 11 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Giáo viên |  |
| 12 | Vũ Thị Phượng | Thư viện |  |
| 13 | Phạm Thị Kiên | TPT 4+5 |  |
| 14 | Nguyễn Thị Hương | Giáo viên |  |
| 15 | Vũ Văn Tùng | Giáo viên |  |
| 16 | Ngô Thị Ngân | Giáo viên |  |
| 17 | Đỗ Thị Phường | TTT 1 |  |
| 18 | Nguyễn Hương Lý | Giáo viên |  |  |
| 19 | Phạm Thị Sao | Giáo viên |  |
| 20 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Giáo viên |  |
| 21 | Phạm Thị Hồng | Giáo viên |  |
| 22 | Đoàn Thị Tích | Giáo viên |  |
| 23 | Đỗ Thị Giang | Giáo viên |  |
| 24 | Đặng Thị Mai | Giáo viên |  |
| 25 | Nguyễn Thị H Huế | Giáo viên |  |
| 26 | Trương Thị Quỳnh Anh | KT - TTTHC |  |
| 27 | Nguyễn Thị Mai Lam | Giáo viên |  |
| 28 | Nguyễn Mạnh Hà | Giáo viên |  |
| 29 | Nguyễn Thị Ngọc Hằng | Giáo viên |  |
| 30 | Nguyễn Thị Khánh Linh | Giáo viên |  |
| 31 | Đặng Thị Thủy | Giáo viên |  |

Kết quả đánh giá Chuẩn nghề nghiệp có 9/28 cán bộ, giáo viên đạt mức Tốt và 19/28 đạt mức khá.

Kết quả đánh giá viên chức có 4/29 đồng chí giáo viên, nhân viên đạt HTXSNV; ½ cán bộ quản lý đạt HTXSNV; ½ CBQL HTTNV; 24/29 đông chí GV, NV đạt mức HTTNV và có 1 đồng chí chưa đủ thời gian đánh giá.

***Đề nghị danh hiệu thi đua năm học 2023-2024***

***Tập thể***

Tập thể lao đông tiên tiến, nhận giấy khen của UBND Huyện.

***Cá nhân***

+ Đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05 đồng chí

+ Đề nghị chủ tịch UBND Huyện tặng giấy khen: 01 đồng chí

+ Đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến: 30 đồng chí

**III. CƠ SỞ VẬT CHẤT4**

- Diện tích đất: 7032,3 m2 đạt 12.5 m2/HS

- Sân chơi bãi tập là 725 m2 đạt 12.9 m2 /HS đảm bảo tối thiểu theo yêu cầu.

- Số phòng học: 19 phòng (16 phòng kiên cố; 03 phòng tạm)

- Có 23/29 CBGV là đảng viên = 76,7%

- Số phòng học: 19 (16 phòng KCCT; 03 phòng tạm); Phòng học bộ môn: 01 (phòng Tin học). Phòng chức năng: 1 (1 Thư viện. Phòng làm việc: 5 (1HT, 1PHP, 1Y tế, 1ĐĐ, 1BV). Công trình vệ sinh: 2 (1GV + 1HS).

- Khu bán trú tổng diện tích 285 m2 gồm: 1 phòng ăn rộng 200m2; nhà kho: 20 m2, bếp: 65 m2 và có đủ trang thiết bị phục vụ bán trú cho hơn 300 HS.

+ Nhà vệ sinh, nguồn nước: Đủ nhà vệ sinh GV- HS, sử dụng nước máy sinh hoạt, sử dụng nước uống tinh khiết đảm bảo an toàn.

+ Trang thiết bị dạy học hiện đại: 17 máy tính bàn phòng tin, 4 máy văn phòng, 2 máy tính xách tay, 01 máy chiếu, 15 tivi (100% máy tính được nối mạng Internet).

Trường có đủ bàn ghế 2 chỗ ngồi cho học sinh, trang thiết bị của nhà trường không ngừng được đầu tư, bổ sung. Phòng thư viện đảm bảo đủ các đầu sách theo chương trình học.

**IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC5**

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài công nhận đạt kiểm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; coi trọng việc tự đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục của trường trong từng giao đoạn, lập kế hoạch cả tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Trong năm học nhiều trường đã chủ động tham mưu tích cực với địa phương để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất. Cụ thể đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển kinh phí xây mới 4 phòng học hai tầng và sửa lại các phòng chức năng.

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài để công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 và Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT .

- Nhà trường đã tham mưu với các cấp để hoàn thiện CSVC xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 , gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

**V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC6**

**1. Đối với học sinh**

* **Năng lực chung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khối** | **Sĩ số** | **Tự chủ và tự học** | | | | | | | **Giao tiếp và hợp tác** | | | | | | **Giải quyết vấn đề và sáng tạo** | | | | | |
| **Tốt** | | **Đạt** | | | **Cần cố gắng** | | **Tốt** | | **Đạt** | | **Cần cố gắng** | | **Tốt** | | **Đạt** | | **Cần cố gắng** | |
| **SL** | **TL** | **SL** | | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** |
| 1 | khối 1 | 109 | 71 | 65.1 | 37 | 33.9 | | 1 | 0.9 | 69 | 63.3 | 38 | 34.9 | 2 | 1.8 | 69 | 63.3 | 39 | 35.8 | 1 | 0.9 |
| 2 | khối 2 | 72 | 47 | 65.3 | 25 | 34.7 | |  |  | 47 | 65.3 | 25 | 34.7 |  |  | 47 | 65.3 | 25 | 34.7 |  |  |
| 3 | khối 3 | 120 | 77 | 64.2 | 43 | 35.8 | |  |  | 77 | 64.2 | 43 | 35.8 |  |  | 77 | 64.2 | 43 | 35.8 |  |  |
| 4 | khối 4 | 128 | 85 | 66.4 | 43 | 33.6 | |  |  | 76 | 59.4 | 52 | 40.6 |  |  | 75 | 58.6 | 53 | 41.4 |  |  |
| **Tổng** | | **429** | **280** | **65.3** | **148** | **34.5** | | **1** | **0.2** | **269** | **62.7** | **158** | **36.8** | **2** | **0.5** | **268** | **62.5** | **160** | **37.3** | **1** | **0.2** |

* **Năng lực cốt lõi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối**  **Năng lực** | | **Khối 1** | **Khối 2** | **Khối 3** | **Khối 4** | **Tổng** |
| **Ngôn ngữ** | Tốt | 70 | 47 | 77 | 81 | 275 |
| Đạt | 37 | 25 | 43 | 47 | 152 |
| CCG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **Tính toán** | Tốt | 70 | 47 | 77 | 79 | 273 |
| Đạt | 38 | 25 | 43 | 49 | 155 |
| CCG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Khoa học** | Tốt | 69 | 47 | 77 | 80 | 273 |
| Đạt | 40 | 25 | 43 | 48 | 156 |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Công nghệ** | Tốt | 0 | 0 | 77 | 75 | 152 |
| Đạt | 0 | 0 | 43 | 53 | 96 |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Tin học** | Tốt | 0 | 0 | 77 | 73 | 150 |
| Đạt | 0 | 0 | 43 | 55 | 98 |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Thẩm mĩ** | Tốt | 70 | 47 | 77 | 76 | 270 |
| Đạt | 39 | 25 | 43 | 52 | 159 |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Thể chất** | Tốt | 70 | 47 | 77 | 82 | 276 |
| Đạt | 39 | 25 | 43 | 46 | 153 |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* **Các năng lực Khối 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Khối | Sĩ số | Tự phục vụ, tự quản | | | | | Hợp tác | | | | Tự học và giải quyết vấn đề | | | |
| Tốt | | | Đạt | | Tốt | | Đạt | | Tốt | | Đạt | |
| SL | TL | SL | | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL |
|  | khối 5 | 123 | 91 | 74 | 32 | | 26 | 77 | 62.6 | 46 | 37.4 | 75 | 61 | 48 | 39 |
| **Tổng** | | **123** | **91** | **74** | **32** | | **26** | **77** | **62.6** | **46** | **37.4** | **75** | **61** | **48** | **39** |

* **Các phẩm chất chủ yếu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khối** | **Sĩ số** | **Yêu nước** | | | | **Nhân ái** | | | | **Chăm chỉ** | | | | **Trung thực** | | | | **Trách nhiệm** | | | |
| **Tốt** | | **Đạt** | | **Tốt** | | **Đạt** | | **Tốt** | | **Đạt** | | **Tốt** | | **Đạt** | | **Tốt** | | **Đạt** | |
| **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** |
| 1 | Khối 1 | 109 | 79 | 72.5 | 30 | 27.5 | 76 | 69.7 | 33 | 30.3 | 76 | 69.7 | 33 | 30.3 | 74 | 67.9 | 35 | 32.1 | 74 | 67.9 | 35 | 32.1 |
| 2 | Khối 2 | 72 | 48 | 66.7 | 24 | 33.3 | 48 | 66.7 | 24 | 33.3 | 48 | 66.7 | 24 | 33.3 | 48 | 66.7 | 24 | 33.3 | 48 | 66.7 | 24 | 33.3 |
| 3 | Khối 3 | 120 | 86 | 71.7 | 34 | 28.3 | 86 | 71.7 | 34 | 28.3 | 86 | 71.7 | 34 | 28.3 | 86 | 71.7 | 34 | 28.3 | 86 | 71.7 | 34 | 28.3 |
| 4 | Khối 4 | 128 | 88 | 68.8 | 40 | 31.3 | 88 | 68.8 | 40 | 31.3 | 82 | 64.1 | 46 | 35.9 | 82 | 64.1 | 46 | 35.9 | 83 | 64.8 | 45 | 35.2 |
| **Toàn trường** | | **429** | **301** | **70.2** | **128** | **29.8** | **298** | **69.5** | **131** | **30.5** | **292** | **68.1** | **137** | **31.9** | **290** | **67.6** | **139** | **32.4** | **291** | **67.8** | **138** | **32.2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối** | **Sĩ số** | **Chăm học, chăm làm** | | | | **Tự tin, trách nhiệm** | | | | **Trung thực, kỷ luật** | | | | **Đoàn kết, yêu thương** | | | |
| **Tốt** | | **Đạt** | | **Tốt** | | **Đạt** | | **Tốt** | | **Đạt** | | **Tốt** | | **Đạt** | |
| **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** |
| Khối 5 | 123 | 79 | 64.2 | 44 | 35.8 | 79 | 64.2 | 44 | 35.8 | 79 | 64.2 | 44 | 35.8 | 93 | 75.6 | 30 | 24.4 |

* **Khen thưởng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Lớp** | **Số học sinh lớp** | **Số HS được đánh giá lớp** | **KHỐI 1,2,3,4** | | | | **KHỐI 5** | | | |
| **HSXS** | | **HSTB** | | **HSXS** | | **HSHTT** | |
| **Số  lượng** | **Tỉ lệ** | **Số  lượng** | **Tỉ lệ** | **Số  lượng** | **Tỉ lệ** | **Số  lượng** | **Tỉ lệ** |
| 1 | 1A | 27 | 27 | 8 | 29.6 | 9 | 33.3 |  |  |  |  |
| 2 | 1B | 29 | 29 | 10 | 34.5 | 8 | 27.6 |  |  |  |  |
| 3 | 1C | 27 | 27 | 6 | 22.2 | 11 | 40.7 |  |  |  |  |
| 4 | 1D | 26 | 26 | 5 | 19.2 | 10 | 38.5 |  |  |  |  |
| 5 | 2A | 24 | 24 | 10 | 41.7 | 7 | 29.2 |  |  |  |  |
| 6 | 2B | 23 | 23 | 9 | 39.1 | 6 | 26.1 |  |  |  |  |
| 7 | 2C | 25 | 25 | 6 | 24.0 | 9 | 36.0 |  |  |  |  |
| 8 | 3A | 31 | 31 | 8 | 25.8 | 10 | 32.3 |  |  |  |  |
| 9 | 3B | 30 | 30 | 8 | 26.7 | 10 | 33.3 |  |  |  |  |
| 10 | 3C | 30 | 30 | 7 | 23.3 | 6 | 20.0 |  |  |  |  |
| 11 | 3D | 29 | 29 | 8 | 27.6 | 9 | 31.0 |  |  |  |  |
| 12 | 4A | 31 | 31 | 8 | 25.8 | 5 | 16.1 |  |  |  |  |
| 13 | 4B | 32 | 32 | 8 | 25.0 | 5 | 15.6 |  |  |  |  |
| 14 | 4C | 30 | 30 | 4 | 13.3 | 8 | 26.7 |  |  |  |  |
| 15 | 4D | 35 | 35 | 16 | 45.7 | 8 | 22.9 |  |  |  |  |
| 16 | 5A | 36 | 36 |  |  |  |  | 22 | 61.1 | 14 | 38.9 |
| 17 | 5B | 29 | 29 |  |  |  |  | 5 | 17.2 | 9 | 31.0 |
| 18 | 5C | 33 | 33 |  |  |  |  | 6 | 18.2 | 13 | 39.4 |
| 19 | 5D | 25 | 25 |  |  |  |  | 6 | 24.0 | 6 | 24.0 |
| **Toàn trường** | | **552** | **552** | **121** | **21.9** | **121** | **21.9** | **39** | **7.1** | **42** | **7.6** |

|  |  |
| --- | --- |
| *+* Cháu ngoan Bác Hồ | 300 em được cấp chuyên hiệu. |
| +Lớp- chi đội xuất sắc | 10 lớp : 1A, 1C, 2A, 2C, 3A, 3D, 4A, 4D, 5C, 5D |
| +Lớp -chi đội tiên tiến | 9 Lớp: 1B, 1D, 2B, 3B, 3C, 4B, 4C, 5A, 5B |

**2. Đối với trường**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoàn thành chương trình** | | | | | **Công tác truyền thông** | | **Chuyên đề** | |
| **STT** | **Khối** | **Tổng số HS  có kết quả đánh giá** | **Hoàn  thành** | **Chưa  hoàn  thành** | **Chuyên mục** | **Tin bài** | **Cấp trường** | **Cấp Cụm** |
| 1 | 1 | 109 | 107 | 2 | 1 | 38 |  |  |
| 2 | 2 | 72 | 72 | 0 |  | 2 | 1 |  |
| 3 | 3 | 120 | 120 | 0 |  | 4 |  |  |
| 4 | 4 | 128 | 128 | 0 |  | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 123 | 123 | 0 |  | 5 |  |  |
| **Tổng** | | **552** | **550** | **2** | **1** | **55** | **2** | **1** |

**\*Bán trú**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bán trú** | | | | | | | | | | **Bơi** | |
| **Khối lớp** | **Nhân viên** | **Bếp ăn bán trú** | | | **Phòng ăn, ngủ bán trú** | | **Tổng số HS bán trú** | **Tổng số HS của trường** |  | | **số HS do nhà trường tổ chức dạy bơi** | **số HS do gia đình cho con, em học bơi ngoài nhà trường** |
| **Cấp dưỡng** | **Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP** | **Có tủ lưu thức ăn hàng ngày** | **Có khu bếp ga, chế biến thức ăn 1 chiều** | **Có phòng ăn riêng** | **Ngủ trên lớp học** | **Tỉ lệ** | **Tăng,  giảm so với năm trước** |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 64 | 109 | 58.7 |  | 8 | 4 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 45 | 72 | 62.5 |  | 15 | 21 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 62 | 120 | 51.7 |  | 15 | 26 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 52 | 128 | 40.6 |  | 30 | 30 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 32 | 123 | 26 |  | 35 | 35 |
| Nhà trường | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **Toàn trường** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **6** | **255** | **552** | **46.2** | **giảm 3,8** | **103** | **116** |

***Dạy học 2 buổi/ngày***

- Trường tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, thời lượng tối đa 7 tiết học/ ngày, chủ động lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của HS và điều kiện của nhà trường, địa phương; cơ bản đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp HS hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho HS được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

***Chỉ đạo tổ chức bán trú cho học sinh***

-Nhà trường đều tổ chức cho ăn bán trú với thời gian HS học 2 buổi/ngày. Tổ chức bán trú phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của HS, cha mẹ HS và thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức bán trú. Xây dựng bếp ăn bán trú đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng, an toàn về phòng chống cháy nổ và an ninh trường học; Trong năm học có 255 em = 46,2%

***Giáo dục bơi***

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án “ Giáo dục bơi cho học sinh tiểu học”. Nhà trường đã có biện pháp tích cực để tăng số lượng học sinh biết bơi, quan tâm giáo dục học sinh kỹ năng phòng tránh đuối nước. Trường đã phối hợp đoàn thanh niên lắp bể bơi để dạy bơi cho HS.Có 219/552 HS biết bơi = 39.7%.

**VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH7**

1. Các khoản thu theo quy định đối với người học ( Thực hiện theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của tỉnh Hải Dương ngày 08 tháng 12 năm 2022, và hướng dẫn chỉ đạo của Sở giáo dục và Phòng giáo dục đào tạo)

* Thực hiện theo đúng quy trình, định mức thu
* Xây dựng kế hoạch thu đủ chi
* Hạch toán tài chính, quản lý và sử dụng đúng theo luật kế toán.
* **II.Một số thông báo của nhà trường về thu, chi năm học 2023 – 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Tổng thu** | **Tổng chi** |
|
|
| **1** | **Tài trợ** | **142.622.000** | **142.622.000** |
| **-** | Làm bảng trượt di động 19 lớp học, mua thêm 3 bảng xanh |  | 74.500.000 |
|  | Mở rộng lán xe làm nhà ăn bán trú |  | 49.802.000 |
| - | Tháo dỡ mái tôn trường NLB cũ chuyển về trường THCT |  | 18.320.000 |
| **2** | **Tiền buổi 2** | **693.370.000** | **693.370.000** |
| **3** | **Tiền vệ sinh** | **60.417.000** | **60.417.000** |
| **4** | **Tiền đồng phục** | **45.934.560** | **45.934.560** |
| **5** | **Hội phụ huynh( bàn giao cho hội phụ huynh học sinh)** | 54.950.000 | 54.950.000 |
| **6** | **Tiền BHTT** | 113.700.000 | 113.700.000 |
| **7** | **Tiền BHYT** | **376.374.600** | **376.374.600** |
| 8 | **Công tác bán trú**  (Thu – chi như đã thỏa thuận đầu năm 2023-2024) | **663.775.000** | **663.775.000** |

1. Các khoản kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp: Theo Quyết định giao dự toán Ngân sách năm của UBND Huyện Thanh Miện

* Thực hiện chi lương, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp theo đúng quy định của nhà nước.
* Chi hoạt động đúng, đủ, cân đối với các nhiệm vụ của đơn vị và theo dự toán được giao. Thực hiện các khoản chi đúng theo luật Ngân sách nhà nước.
* Các nguồn kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, kinh phí hôc trợ đối tượng chính sách, khen thưởng các danh hiệu thi đua do cấp trên cấp đã được thực hiện đày đủ, đúng quy địnhm đúng đối tượng được thụ hưởng.

Số kinh phí ngân sách nhà nước giao đầu năm 2024 là 4.449.252 VNĐ

Số kinh phí đã sử dụng đến hết 30/06/2024 là 2.004.555 VNĐ

Số kinh phí còn lại là 2.444.697 VNĐ

1. Các nguồn kinh phí khác

* Kinh phí, các tài sản được tài trợ được quản lý và sử dụng đúng mục địch.

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

- Nhà trường nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh.

- Thực hiện tốt quy mô phát triển và công tác phổ cập giáo dục cấp tiểu học.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học các quy chế, nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện tốt việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 1, 2,3,4. Tổ chức được 3 chuyên đề có hiệu quả và có chiều sâu và tổ chức được nhiều sân chơi, 01 HĐTN cho học sinh giao lưu cấp huyện. Tham gia hội thi do các cấp tổ chức đạt kết quả cao hơn năm trước.

- Nhà trường đã tổ chức và duy trì câu lạc bộ tiếng anh , cờ vua thiết thực bổ ích cho HS trong dịp hè 2024.

- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất phục vụ học 2 buổi/ ngày và xây dựng trường chuẩn quốc gia thường xuyên, kịp thời. Trong năm học đã xây dựng được và tu bổ thư viện xanh, đổ bê tông cổng trường nơi phụ huynh đón HS; hoàn thiện toàn bộ hồ sơ được phê duyệt xây dựng 4 phòng 2 tầng ;đã nhận kinh phí xây dựng trong hè năm 2024 chuẩn bị cho việc kiểm tra trường chuẩn quốc gia mức độ 1, dần xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học 2024-2025.

Trên đây là Báo cáo công khai trong năm học 2023 -2024 của trường Tiểu học Cao Thắng huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.

**Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG**

*- Hội đồng trường;*

*- CBGV,NV nhà trường;*

*- Đăng tải trên wedsite trường;*

*- Lưu VT.*