|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂNQUẬN 12**TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |

**CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2024/TT-BGDĐT**

**NGÀY 03 THẢNG 6 NĂM 2024 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của năm học trước

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 |
| 1 | Tổng số lớp |  16 |  16 |
| 2 | Tổng số trẻ |  567 |  538 |
| 3 | Số trẻ bình quân/nhóm (lớp) |  35 |  34 |
| 4 | Số trẻ học 2 buổi/ngày |  567 | 538 |
| 5 | Số trẻ được tổ chức ăn bán trú |  567 |  538 |
| 6 | Số trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức khỏe định kỳ |  567 |  538 |
| 7 | Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi |  178 |  164  |
| 8 | Số trẻ khuyết tật | 0 | 0 |

**VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Năm 2023 | Ước năm 2024 |
| 1a.b. | Tình hình tài chính (các khoản chi phân theo) | 11.418.872.628 | 13.452.000.000 |
| Nguồn thu sự nghiệp | 3.297.982.235 | 3.940.000.000 |
| Chi con người: công tác quản lý, GV trực tiếp, nhân viên gián tiếp | 1.877.688.930 | 2.641.309.192 |
| Chi hoạt động | 1.369.891.345 | 1.219.890.808 |
| Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 50.401.960 | 78.800.000 |
| Nguồn NS cấp |  |  |
| * Thường xuyên
 | 4.884.672.269 | 5.541.000.000 |
| Chi tiền lương và PC | 4.444.228.290 | 4.772.830.531 |
| Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 375.173.479 | 700.669.469 |
| Chi hỗ trợ người học (BDTX cho GV) | 62.570.500 | 50.000.000 |
| Chi khác | 2.700.000 | 17.500.000 |
|  | * Không thường xuyên
 | 3.236.218.124 | 3.971.000.000 |
|  | Chi thu nhập tăng them NQ08 | 1.804.158.293 | 2.375.000.000 |
|  | Chi không thường xuyên khác | 1.432.059.831 | 1.596.000.000 |
| 2 | Các khoản thu và mức thu đối với người học (bao gồm học phí, lệ phí và tât cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học | Công văn số 6870/UBND-GDĐT-TC ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 12 | Theo công văn hướng dẫn …. |
| 3 | Chính sách và kết quả thực hiện về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng (Hỗ trợ HP cho HS) | 676.470.000 | 643.820.000 |
| 4 | Số dư quỹ theo quy định, kế cả quỹ đặc thù (nếu có) | 1.008.96.657 | 379.695.717 |

2

2.1 Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ

 Phòng học (nuôi dạy, chăm sóc trẻ) 14 14

 Phòng vệ sinh 14 14

 Phòng ngủ 14 14

 Phòng khác 3 3

2.2 Khối phòng phục vụ học tập