|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7**TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG**Số:..../BC-MNTH |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Quận 7 , ngày ..... tháng ..... năm 2021* |

**BÁO CÁO**

**CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**

**NĂM HỌC 2020 - 2021**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

- Loại hình: Công lập

- Năm thành lập: 2005

**II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ**

**1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá**

- Số quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá: Số 11/QĐ-MNTH

- Ngày ban hành: ngày 19 tháng 02 năm 2021

- Số lượng thành viên: 11

**2. Lập kế hoạch tự đánh giá**

- Thời điểm lập kế hoạch: ngày 22 tháng 02 năm 2021

- Những điều chỉnh, bổ sung đối với kế hoạch: Không có

**3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng**

- Thời điểm thực hiện: Từ ngày 23/02/2021 đến ngày 12/3/2021

- So với kế hoạch tự đánh giá: đúng tiến độ

**4. Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí**

- Thời điểm thực hiện: ngày 12 tháng 3 năm 2021

- So với kế hoạch tự đánh giá: đúng tiến độ

**5. Viết báo cáo tự đánh giá**

- Thời điểm thực hiện: ngày 26 tháng 3 năm 2021

- So với kế hạch tự đánh giá: đúng tiến độ

**6. Công bố báo cáo tự đánh giá**

- Thời điểm thực hiện: ngày 15 tháng 4 năm 2021

- So với kế hoạch tự đánh giá: đúng tiến độ

**7. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá**

- Thời điểm thực hiện: ngày 16 tháng 4 năm 2021

- So với kế hoạch tự đánh giá: đúng tiến độ

**III. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC ĐỀ RA**

**1. Căn cứ thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng**

- Báo cáo tự đánh giá năm học 2019 – 2020

- Báo cáo đánh giá ngoài năm 2020

**2. Những kế hoạch cải tiến chất lượng đã thực hiện**

**\* Tiêu chuẩn 1**:

- Tiêu chí 1.1

- Tiêu chí 1.2

- Tiêu chí 1.3

- Tiêu chí 1.4

- Tiêu chí 1.6

- Tiêu chí 1.7

- Tiêu chí 1.8

- Tiêu chí 1.9

- Tiêu chí 1.10

**\* Tiêu chuẩn 2:**

- Tiêu chí 2.1

- Tiêu chí 2.2

- Tiêu chí 2.3

**\* Tiêu chuẩn 3:**

- Tiêu chí 3.2

- Tiêu chí 3.3

- Tiêu chí 3.5

**\* Tiêu chuẩn 4:**

- Tiêu chí 4.1

- Tiêu chí 4.2

**\* Tiêu chuẩn 5:**

- Tiêu chí 5.1

- Tiêu chí 5.2

- Tiêu chí 5.3

- Tiêu chí 5.4

**3. Những kế hoạch cải tiến chất lượng không thực hiện được**

**\* Tiêu chuẩn 1:**

- Tiêu chí 1.5:

Lý do: Do là trường công duy nhất trên địa bàn phường và nhu cầu gửi trẻ trên địa bàn rất nhiều nên số lượng trẻ trong các nhóm lớp có vượt quy định theo Điều lệ trường mầm non.

**\* Tiêu chuẩn 3:**

- Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn

Lý do: Diện tích bình quân trên trẻ của trường là 3,08m2/trẻ. Chưa đảm bảo diện tích bình quân tối thiểu trên trẻ theo quy định của Điều lệ trường mầm non (8m2/trẻ).

- Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn

Lý do: Bếp ăn của nhà trường có diện tích 58,8m2phục vụ cho 556 trẻ (0,1m2/trẻ), chưa đảm bảo 0,3 – 0,35m2/trẻ theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

- Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

Lý do: Nhà vệ sinh trẻ của mỗi lớp có diện tích trung bình là 10,97m2, với 45 trẻ (0,2m2/trẻ). Chưa đảm bảo quy định của Điều lệ trường mầm non (0,4m2/trẻ).

**IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT**

- Đa số các tiêu chí chưa thực hiện được kế hoạch cải tiến của nhà trường đều liên quan đến số lượng trẻ. Do đó, năm học 2021-2022, nhà trường có kế hoạch không thu nhận trẻ ở lứa tuổi Mẫu giáo. Nhằm giảm bớt số lượng trẻ theo học tại trường để đạt được số trẻ tối đa trong một nhóm/lớp, cũng như diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu cho một trẻ theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non.

- Do được thành lập và đưa vào sử dụng từ năm 2005, nên đến nay về cơ sở vật chất cũng bị xuống cấp rất nhiều. Nhà trường rất mong mỏi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo về việc sửa chữa các hạng mục đã bị xuống cấp và hư hỏng.

- Thời điểm đăng ký đánh giá ngoài để đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia: tháng 3 năm 2022./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG****Tô Ngọc Dung** |

Bảng 1

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**

**NĂM HỌC 2020 - 2021**

**TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường****(1)** | **Công lập****(2)** | **Ngoài công lập****(3)** | **Đã đánh giá ngoài****(năm)****(4)** | **Kết quả tự đánh giá** **NH 2019-2020** | **Kết quả tự đánh giá** **NH 2020-2021 (dự kiến)** | **Thời gian đăng ký đánh giá ngoài****NH 2021-2022****(tháng/năm)** |
| **Đạt****(5)** | **Không đạt****(6)** | **Đạt****(7)** | **Không đạt****(8)** | **Chưa thực hiện tự đánh giá** | **Thời điểm (hoặc dự kiến)hoàn thànhtự đánh giá** |
| MN Tân Hưng | x |  | 2014 Mức 1 |  | X |  | X |  |  | 03/2022 |