|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN  **TRƯỜNG PTDTBT THCS**  **XÃ MƯỜNG NHÀ**  Số: /BC-THCS | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Mường Nhà, ngày 21 tháng 8 năm 2024* |

**BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Năm 2024**

Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của các cơ sở giáo dục ;

Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà báo cáo thường niên năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Tên cơ sở giáo dục:** Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

**2. Địa chỉ:** Bản Trung Tâm xã Mường Nhà huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

**3. Loại hình cơ sở giáo dục:** Công lập

**4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục**

a) Sứ mạng

Tạo dựng được môi trường nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao; phát huy tính sáng tạo, khả năng thích ứng và năng lực tư duy của mỗi học sinh.

Cung cấp cho xã hội những học sinh có kiến thức sâu sắc, có tâm hồn trong sáng, có thể lực mạnh khoẻ để tiếp tục học lên bậc học cao hơn hoặc đi vào lao động sản xuất, giúp các em trở thành các công dân tử tế và trung thành của đất nước.

b) Tầm nhìn

Là một trong những trường hàng đầu của thành phố về chất lượng dạy và học; là sự lựa chọn ưu tiên của phụ huynh và học sinh có khát vọng vươn tới mạnh mẽ; là cộng đồng những người biết học tập suốt đời và được tr; ang bị tốt cho tương lai.

Giai đoạn 2020-2025: Giáo dục học sinh có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, có tỉnh thần trách nhiệm, tự trọng, có năng lực tư duy độc lập, phấn đầu học tập suốt đời.

Giai đoạn 2025-2030: Là nơi đáng tin cậy về chất lượng giáo dục - Nơi ươm mầm những ước mơ làm chủ tương lai, luôn khát vọng học tập suốt đời, biết tư duy và sáng tạo, thích ứng với thời đại mới để sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ tô quốc.

**5. Thông tin người đại diện**

Ông Tường Duy Trung, chức vụ Hiệu trưởng

Số điện thoại: 0828080379

Địa chỉ thư điện tử: tuongtrung79@gmail.com

**6. Tổ chức bộ máy**

Trường THCS xã Mường Nhà được chính thức thành lập từ năm 2001, đến ngày 27 tháng 5 năm 2011 được đổi tên thành Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà theo Quyết định số 1052/QĐ-UBND của UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trường có Hội đồng trrường được công nhận theo Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Điện Biên về việc công nhận Hội đồng Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà nhiệm kỳ 2023- 2028. Hội đồng gồn 13 người; hiện nay còn công tác

- Ông Tường Duy Trung, sinh năm 1979, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.

- Ông Lê Minh Hùng, sinh năm 1981, Phó chủ tịch UBND xã Mường Nhà.

- Ồng Phạm Đức Đua, sinh năm 1977, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng.

- Ông Nguyễn Văn Toản, sinh năm 1982, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

- Ông Ngô Văn Hiến, sinh năm 1988, Bí thư Chỉ đoàn.

- Bà Lò Thị Hinh, sinh năm 1969, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội.

- Bà Nguyễn Thuý An, sinh năm 1972, Tổ trưởng Tổ HĐGD.

- Ông Vũ Quốc Huynh, sinh năm 1979, Tổ trưởng Tổ KHTN.

- Bà Trần Thị Minh Hồng, sinh năm 1972, Tổ trưởng tổ Văn phòng.

- Bà Lò Thị Hương, sinh năm 1986, Trưởng Ban Đại điện CMHS.

- Em Vì Thị Quỳnh, sinh năm 2011, Đại diện học sinh.

Chủ tịch Hội đồng trường là ông Tường Duy Trung, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà có Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng được bố trí theo Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cầu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập; số lượng Phó Hiệu trưởng thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tô chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Hiệu trưởng được bổ nhiệm theo Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc chuyển công tác và bổ nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý; Phó Hiệu trưởng Phạm Đức Đua được bể nhiệm lại theo Quyết định số 2201 ngày 29/9/2022 về việc bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo đối với viên

Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn từ 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030 được xây dựng theo kế hoạch số 107/KH-THCS, phù hợp mục tiêu giáo dục của cấp học được quy định tại Điều 29 Luật giáo dục sô 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc Hội và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương xã Mường Nhà theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trường; Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường đã được Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên phê duyệt.

Quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2024 được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THCS, ngày 04/01/2024; Quy chế quán lý và sử dụng tài sản công năm 2024 được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐÐ-THCS ngày 04/01/2024.

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

**1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên theo nhóm VTVL và trình độ được đào tạo**

a) Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: có 02 vị trí (2 người)

- Hiệu trưởng (Th.sĩ QLGD)

- Phó Hiệu trưởng: 01 người (ĐHSP)

b) Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: có 3 vị trí (33 người)

- Giáo viên trung học cơ sở hạng I: 01 người

- Giáo viên trung học cơ sở hạng II: 24 người

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 8 người (5 ĐHSP; 03 CĐSP)

- Thiết bị, thí nghiệm hạng IV: 01 người (01 ĐH)

\* Các vị trí khác được thực hiện kiêm nhiệm.

c) Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: có 2 vị trí (2 người)

- Kế toán trung cấp hạng IV: 01 người (TC)

- Y tế học đường: 01 người (TC)

đ) Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: có 02 vị trí (02 người)

- Nhân viên bảo vệ: 01 người

- Nhân viên phục vụ: 01 người

**2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp**

- Cán bộ quản lý: 02/02 đạt chuẩn nghề nghiệp loại Khá, tỷ lệ 100%

- Giáo viên: 22/33 đạt chuẩn nghề nghiệp loại Tốt, tỷ lệ 66,7%

10/33đạt chuẩn nghề nghiệp loại Tốt, tỷ lệ 30,3%

1/33 đạt chuẩn nghề nghiệp loại TB, tỷ lệ 3,03%

**3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hàng năm**

- 38/38 giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành học tập chính trị, nghiệp vụ hè, tỷ lệ: 100%,

- 35/35 giáo viên, cán bộ quản lý. hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên, tỷ lệ 100%.

**II. CƠ SỞ VẬT CHÁT**

**1. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường**

Trường có tổng diện tích 17.785m2, không có điểm trường. Diện tích bình quân tối thiểu cho 01 học sinh 22,01m2 đảm bảo yêu cầu tối thiểu theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ GD&ÐT về Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm. non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

**2. Số lượng, hạng mục khối hành chính quản trị, hối phòng học tập; khối phòng Ì hỗ trợ học tập; khu sân chơi, thế dục thể thao**

2.1. Khối phòng hành chính quản trị

- Có 01 Phòng Hiệu trưởng với đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng tối thiểu theo quy định hiện hành;

- Có 02 Phòng Phó Hiệu trưởng với đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng tối thiểu theo quy định hiện hành;

- Có 01 phòng Văn phòng có đây đủ máy móc, thiết bị văn phòng tối thiểu theo quy định hiện hành;

- Phòng thường trực (bảo vệ) đặt ở gân lối ra vào của trường, có vị trí quan sát thuận lợi;

- Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên được bố trí thuận tiện cho sử dụng, phòng vệ sinh nam, nữ riêng biệt; số lượng thiết bị đảm bảo hoạt động hàng ngày, không làm ảnh hưởng đến môi trường.

2.2 Khối phòng học tập

- Tổng số phòng học, phòng bộ môn: 16 phòng kiên cố,

+ Phòng học: 11 phòng (45m2/phòng)

+ Phòng bộ môn :5 phòng

Phòng học được trang bị đầy đủ: Bàn, ghế học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho học sinh; bàn, ghế giáo viên; bảng lớp; hệ thống đèn và hệ thống quạt;

Phòng học bộ môn Âm nhạc: có 01 phòng;

Phòng học bộ môn Mỹ thuật: 01 phòng;

Phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên: 02 phòng;

Phòng học bộ môn Tìn học: 01 phòng;

Phòng học bộ môn Ngoại ngữ: 01 phòng;

2.3. Khối phòng hỗ trợ học tập

Trường có 01 thư viện với diện tích 132m2 có tủ sách dùng chung, có khu chức năng: kho sách, khu quản lý ( nơi làm việc của nhân viên thư viện), khu đọc sách dành riêng cho giáo viên và học sinh;

Phòng thiết bị giáo dục: có 02 phòng; có đầy đủ giá, tủ để đựng và bảo quản thiệt bị dạy học của toàn trường;

Phòng truyền thống đoàn đội: có 01 phòng; trang bị đầy đủ thiết bị;

2.4. Khối phụ trợ

Phòng Y tế trường học: có 01 phòng; có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu, dụng cụ sơ cứu, 02 giường bệnh;

Nhà trường bố trí 01 khu đề xe học sinh: có mái che, vị trí thuận lợi cho học sinh gần lối ra vào;

Khu vệ sinh học sinh: 02 khu riêng biệt, số lượng thiết bị đảm bảo theo quy định tôi thiêu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, không làm ảnh hưởng môi trường

Khuôn viên trường có Cổng, hàng rào tường xây ngăn cách với bên ngoài bảo đảm vững chắc, an toàn, cổng trường được xây kiên cố, vững chắc có gắn cổng và biển tên trường.

2.5. Khu sân chơi, thể dục thể thao

- Tổng diện tích sân chơi bãi tập 7500m2 để tổ chức các hoạt động của toàn trường: sân chơi băng phãng, có cây xanh bóng mát;

- Trường có 01 sân thể dục thể thao diện tích 3000m2 đảm bảo cho các hoạt động vận động cho học sinh.

Nhìn chung, cơ sở vật chất đám bảo cho hoạt động giáo dục của nhà trường, đáp ứng thực hiện chương trình GDPT 2018.

**3. Số thiết bị dạy học hiện có**

- Khối 6: 1 bộ

- Khối 7: 1 bộ

- Khối 8: 1 bộ

- Khối 9: 1 bộ

Cơ bản đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định.

**4. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia.**

Năm học 2023 — 2024 nhà trường thực hiện tốt việc duy trì các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia

**V. KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

**1. Số lượng học sinh**

- Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024: 200 học sinh.

- Tổng số học sinh: 731 học sinh/19 lớp.

+ Khối lớp 6: 200/5 lớp. Bình quân 40HS/lớp

+ Khối lớp 7: 198/5 lớp. Bình quân 39,6HS/lớp

+ Khối lớp 8: 190/5 lớp. Bình quân 38HS/lớp

+ Khối lớp 9: 143HS/4 lớp. Bình quân 35,8HS/lớp

- Số học sinh dân tộc: 705 học sinh.

- Số học sinh khuyết tật: 03 học sinh.

**2. Kết quả đánh giá học sinh năm học 2023-2024**

**a) Về kết quả học tập**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm học | Học tập | | | Phẩm chất | | |
| HHT(Giỏi) | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG |
| 2023 - 2024 | 57/731= 7,8% | 661/731= 0,4% | 12/731= 1,6% | 483/731 = 66,1% | 244/731 = 33,4% | 4/731 = 0,5% |

- Học sinh lên lớp thẳng: 576/588 = 98,0 %

- Học sinh kiểm tra lại: 12 học sinh, tỉ lệ: 2,0%

- Học sinh lưu ban: 06 học sinh, tỉ lệ: 1,0%

- Học sinh tốt nghiệp THCS: 137/143 học sinh, tỉ lệ: 95,8%

- Học sinh trúng tuyển vào trường THPT: /137 (71,91%) Trong đó:

+ Trường DTNT tỉnh:

+ Trường DTNT huyện:

+ Trường THPT Mường Nhà:

**b) Kết quả phong trào học sinh giỏi**

+ Có 34 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện.

Trong đó: Lớp 9 có 01 giải Nhì (môn Lịch sử); 02 giải Ba (01 môn Lịch sử, 01 môn Hoá học); 04 giải KK (01 môn Sinh, 01 môn Toán, 01 môn GDCD, 01 môn Vật lý).

Lớp 8 có 02 giải Nhì (môn Lịch sử); 03 giải Ba (01 môn Lịch sử, 01 môn Hoá học, 01 môn Toán); 06 giải KK (01 môn Địa, 01 môn tiếng Anh, 01 môn GDCD, 02 môn Vật lý, 01 môn Địa).

Lớp 7 có 06 giải KK (03 môn Toán, 01 môn tiếng Anh, 01 môn Ngữ văn)

Lớp 6 có 02 giải Nhì (01 môn Toán, 01 môn tiếng Anh); 03 giải Ba (02 môn Toán, 01 môn Ngữ văn); 05 giải KK (02 môn Toán, 02 môn tiếng Anh, 01 môn Ngữ văn)

+ Có 02 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó: 01 giải Nhì môn Lịch sử, 01 giải Ba môn Hoá học.

+ Có 07 học sinh đạt giải trong kỳ thi IOE cấp huyện, trong đó 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải KK.

+ Có 02 học sinh đạt giải trong kỳ thi IOE cấp tỉnh, trong đó 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Thi khoa học kỹ thuật:

+ Tham gia dự thi khoa học kỹ thuật cấp huyện: có 03 sản phẩm đạt giải:(01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải KK).

+ Tham gia dự thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: có 01 sản phẩm đạt giải Tư.

**c) Phong trào Hội khoẻ Phù Đổng:**

+ Học sinh tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện đạt: 02HCV; 03HCB; 12HCĐ.

+ Học sinh tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh đạt: 01HCV; 01HCĐ;

**VI. KÉT QUÁ TÀI CHÍNH**

**1. Tình hình tài chính năm 2024**

a) Các khoản thu phân theo:

a.1. Nguồn ngân sách:

- Nguồn ngân sách chi thường xuyên: 8.978.737.014 đồng.

- Nguồn ngân sách không tự chủ: 3.848.067.100đồng.

a.2. Nguồn thu dịch vụ:

- Nguồn thu học phí: 0 đồng.

- Nguồn thu dịch vụ dạy thêm: 0 đồng.

b) Các khoản chi phân theo:

b.1. Nguồn ngân sách:

- Nguồn ngân sách chi thường xuyên: 8.978.737.014 đồng.

- Nguồn ngân sách không tự chủ: 3.848.067.100 đồng

b.2. Nguồn học phí:

- Chi cải cách tiền lương theo NÐ 24/2023/NĐ-CP: 6.120.000 đồng

- Chi từ nguồn học phí được để lại: 6.120.000 đồng

b3. Nguồn thu dịch vụ dạy thêm, học thêm:

- Chi nộp thuế TNDN: 0 đồng

- Chỉ lương và các khoản khác: 0 đồng

**2. Các khoản thu và mức thu đối với người học năm học 2023 - 2024**

2.1: Tiền học phí:

- Nhà trường thu 4 tháng từ tháng 9 đến 12 năm 2023:

4 học sinh x 4 tháng x 25.000đồng/tháng = 400.000đ

185 học sinh x 4 tháng x 15.000đồng/tháng = 11.300.000đ

10 học sinh x 4 tháng x 7.500đồng/tháng = 300.000đ

**Tổng cộng: 11.800.000đ**

- Nhà trường thu 5 tháng từ tháng 01 đến 5 năm 2024:

3 học sinh x 5 tháng x 25.000đồng/tháng = 375.000đ

196 học sinh x 5 tháng x 15.000đồng/tháng = 225.000đ

6 học sinh x5 tháng x 7.500đồng/tháng = 14.700.000đ

**Tổng cộng: 15.300.000đ**

- Ngân sách hỗ trợ học phí cho học sinh 4 tháng đầu năm học 2023-2024:

542 học sinh: 4 tháng x 150.000đ = 600.000đ /1 HS

2 học sinh: 2 tháng x 150.000đ = 300.000đ /1 HS

- Ngân sách hỗ trợ học phí cho học sinh 5 tháng cuối năm học 2023-2024:

526 học sinh: 5 tháng x 150.000đ = 750.000 đồng /1hs

3 học sinh: 2 tháng x 150.000đ = 300.000 đồng /1hs

1 học sinh: 3 tháng x 150.000đ = 450.000 đồng /1hs

2.2 Tiền học thêm tại trường: không

**3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp; miễn, giảm học phí và học bổng cho học sinh**

3.1. Miễn100% cho học sinh nghèo và học sinh khuyết tật, con thương binh, liệt sĩ theo Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ và ngân sách cấp bù học phí cho học sinh.

Diện miễn: 419 học sinh x 10.000đ/tháng/học sinh x 9 tháng = 20.720.000đ

3.2. Giảm 100% học phí đối với hộ cận nghèo Điều l6 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ và được ngân sách cấp bù học phí cho học sinh.

Kinh phí: 111 học sinh x 15.000đ/tháng/học sinh x 9 tháng = 15.645.000đ

3.3. Giảm 50% học phí đối với hộ cận nghèo Điều l6 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ và được ngân sách câp bù học phí cho học sinh.

Kinh phí: 16 học sinh x 7.500đ/tháng/học sinh x 9 tháng = 510.000đ

3.4. Hỗ trợ chỉ phí học tập theo Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ: môi em 150.000đ/tháng/ học sinh.

HK 1/NH 2023-2024 là 544 em: Số tiền: 325.800.000đồng

HK 2/NH 2023-2024 là 529 em: Số tiền: 395.850.000 đồng

3.5. Hỗ trợ học tật cho bỗng và kinh phí mua phương tiện ĐDHT cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh hoàn cảnh khó khăn theo thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 31/12/2013.

- Học kỳ 1/NH 2023-2024: 3 học sinh: 17.280.000đồng

- Học kỳ 2/NH: 2023-2024: học sinh: 21.600.000đồng

**4. Số dư các quỹ theo quy định**

a) Nguồn ngân sách:

+ Nguồn ngân sách chi thường xuyên: 0 đồng

+ Nguồn ngân sách không tự chủ: 0 đồng.

b) Nguồn học phí: 15.300.000 đồng.

c) Nguồn dịch vụ dạy thêm: 0 đồng.

**5. Các nội dung công khai khác**

Công khai theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính và Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ:

- Công khai dự toán giao ngân sách nhà nước năm 2024 (Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-THCS ngày 03/01/2024 của trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà).

- Công khai thực hiện dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (Kèm theo Quyết định số 08a /QĐ-THCS ngày 10/02/2024 của trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà).

- Công khai dự toán giao bổ sung ngân sách nhà nước năm 2024 (Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-THCS ngày 10/4/2024 của trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà).

- Công khai dự toán giao bổ sung ngân sách nhà nước năm 2024 (Kèm theo Quyết định số 36 QĐ-THCS ngày 30/5/2024 của trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà).

- Công khai thực hiện dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024 (Kèm theo Quyết định số 12a/QĐ-THCS ngày 03/4/2024 của trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà).

- Công khai thực hiện dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 (Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-THCS ngày 03/7/2024 của trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà).

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

**1.Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo**

a) Công tác thông tỉn, tuyên truyền

Hàng tháng, nhà trường đã phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà Nước và các quy định liên quan cho toàn viên chức nhà trường theo đúng kế hoạch.

Thường xuyên triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo tỉnh thần Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị; nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.

b) Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị theo đúng tỉnh thần Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày1/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc thực hiện công khai của nhà trường thực hiện vào đầu năm học tại bảng niêm yết và trên website của nhà trường theo Thông tự số số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính, công khai chất lượng giáo dục học sinh, liên lạc thông báo kết quả học tập của học sinh về gia đình. Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, trung thực với cấp trên.

c) Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra nội bộ theo kế hoạch về kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn, nền nếp học tập và rèn luyện của học sinh. Công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động theo Điều lệ tr ường học được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế. Quản lí nhà tr ường theo đúng các văn bán hướng dẫn, Hội đồng tư vấn giáo dục đã được thành lập và phân công thực hiện đúng chức năng.

Năm học 2023-2024: nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

d) Tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nhà trường đã tạo điều kiện cho CBQL, và giáo viên tham gia các lớp kỹ năng nền tảng số để chuân chuyền đổi số trong giáo dục.

Nhà trường đã triển khai khá triệt để hệ sinh thái VnEdu; ứng dụng khá hiệu quả phần mềm quản lý nhân sự, quản lý hoạt động giảng dạy, quản lý kết quá học tập và rèn luyện của học sinh, phần mềm kế toán.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có kỹ năng và sử dụng tốt các phần mềm đáp ứng với yêu cầu công việc.

e) Nhà trường tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua lồng ghép vào các môn học, hoạt động giáo dục NGLL cho học sinh

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương làm tốt công tác đảm bảo ANTT trường học; xây dựng mô hình “Nét đẹp văn hoá giao thông trước cổng trường” được đa số phụ huynh ủng hộ và thực hiên.

f) Công tác thông tỉn, tuyên truyền ở trong nhà và ngoài xã hội được thực hiện khá đầy đủ, kịp thời thông qua công thông tin điện tử của nhà trường, hệ thống liên lạc điện tử, nhóm zalo của giáo viên và phụ huynh, của Liên đội: tạo đượcsự gắn kết khá chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

g) Nhà trường đã ban hành các nội qui, quy chế dân chủ, quy chế thi đua trong

nhà trường được tập thể thực hiện nghiêm túc; phát huy tỉnh thân trách nhiệm, giải quyết công việc một cách nhanh, gọn đúng quy định, không gây phiền hà với đồng nghiệp, với cha mẹ học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chồng thm nhũng.

h) Thực hiện đúng các khoản thu đầu năm theo quy định tại Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên

**2. Các hoạt động chuyên môn**

a) Cải tiến sinh hoạt tổ, nhóm

Các tổ chuyên môn đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn, tập trung vào các nội dung xây dựng kế hoạch, triển khai dạy học theo chương trình GDPT 2018 cho học sinh lớp 6, 7; 8 và đối mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Hồ sơ chuyên môn của tổ và giáo viên thực hiện đầy đủ, đúng quy định, có đầu tư, điều chỉnh phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng và nội dung dạy học hiện hành. Kế hoạch dạy học biên soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

b) Đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách kiểm tra, đánh giá

Trong hoạt động dạy học, giáo viên luôn quan tâm đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; đặc biệt chú ý rên luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết các vấn để trong thực tiễn. Đặc biệt trong năm học 2023-2024, trường đã triển khai mô hình dạy học STEM.

Nhà trường đã tổ chức kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ theo hình thức kiểm tra tập trung. Nhà trường đã đổi mới trong khâu ra đề, nâng cao năng lực biên soạn đề của giáo viên; bốc thăm đề ngẫu nhiên, tô chức in sao đề; hình thức tổ chức kiểm tra chặt chẽ, an toàn, nghiêm túc; tô chức chấm tập trung nghiêm túc thể hiện tính công bằng, khách quan.

d) Giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khá tốt các hoạt động giáo dục lao động, hướng nghiệp hàng tháng theo quy định và phù hợp với điều kiện của nhà trường; đã tô chức cho học sinh toàn trường tham gia hoạt động trải nghiệm trong ngày hội xuân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mang đậm nét văn hoá dân gian;

Nhà trường cũng đã tổ chức tư vấn cho tất cả học sinh khối 9 đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 và phân luông học sinh sau tôt nghiệp THCS.

Tổ chức lao động vệ sinh hàng tuần góp phần làm cho cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp; tham gia lao động bảo vệ, vệ sinh môi trường ở địa phương đã giáo dục được cho học sinh ý thức, nghĩa vụ và giá trị lao động.

Bước đầu, hình thành cho học sinh có khả năng nghiên cứu khoa học, công nghệ theo người hướng dẫn thông qua hoạt động KHKT.

\* Kết quả: 06 học sinh tham gia dự thi KHKT cấp huyện với 03 sản phẩm đạt giải. Có 01 sản phẩm đạt giải Tư cấp tỉnh.

e) Thực hiện kế hoạch dự giờ, thao giảng

Việc thao giảng, minh họa chuyên để, dự giờ, trao đôi kinh nghiệm được tổ chức thường xuyên trong sinh hoạt chuyên môn. Nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc về nội dung kiến thức trọng tâm, phương pháp vận dụng, thống nhất kiến thức trọng tâm của chương; đặc biệt là những khó khăn vướng mắc và giải pháp thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với khối lớp 6, 7, 8.

f) Tình hình phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi

Nhà trường tổ chức các lớp phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi dưới hình thức bồi dưỡng nội dung nâng cao (dành cho học sinh giỏi) và lớp bồi dưỡng nội dung bám sát (dành cho học sinh yếu). Đặc biệt các lớp bồi dưỡng nội dung bám sát được nhiều học sinh tham gia học tập chuyên cần, nền nếp và hiệu quả.

\* Kết quả:

+ Có 34 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện.

Trong đó: Lớp 9 có 01 giải Nhì (môn Lịch sử); 02 giải Ba (01 môn Lịch sử, 01 môn Hoá học); 04 giải KK (01 môn Sinh, 01 môn Toán, 01 môn GDCD, 01 môn Vật lý).

Lớp 8 có 02 giải Nhì (môn Lịch sử); 03 giải Ba (01 môn Lịch sử, 01 môn Hoá học, 01 môn Toán); 06 giải KK (01 môn Địa, 01 môn tiếng Anh, 01 môn GDCD, 02 môn Vật lý, 01 môn Địa).

Lớp 7 có 06 giải KK (03 môn Toán, 01 môn tiếng Anh, 01 môn Ngữ văn)

Lớp 6 có 02 giải Nhì (01 môn Toán, 01 môn tiếng Anh); 03 giải Ba (02 môn Toán, 01 môn Ngữ văn); 05 giải KK (02 môn Toán, 02 môn tiếng Anh, 01 môn Ngữ văn)

+ Có 02 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó: 01 giải Nhì môn Lịch sử, 01 giải Ba môn Hoá học.

+ Có 07 học sinh đạt giải trong kỳ thi IOE cấp huyện, trong đó 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải KK.

+ Có 02 học sinh đạt giải trong kỳ thi IOE cấp tỉnh, trong đó 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

g) Giáo dục thể chất và văn thể mỹ

- Nhà trường tổ chức các hoạt động thể thao học sinh gắn kết với nội dung môn học giáo dục thể chất thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018; cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp TDTT chính khóa với các hoạt động thể thao phong trào, chú trọng đến nhu cầu luyện tập thể thao tự chọn của học sinh.

+ Học sinh tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện đạt: 02HCV; 03HCB; 12HCĐ.

+ Học sinh tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh đạt: 01HCV; 01HCĐ;

- Nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt dưới cờ xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú đã mang lại ý nghĩa giáo rất lớn và thu hút học sinh toàn trường tham gia rất sôi nỗi.

**2. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục**

a) Tình hình bồ trí, sắp xếp đội ngũ, quy hoạch cán bộ

Nhà trường đã bố trí sắp xếp đội ngũ CB, GV, NV đảm bảo trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn theo đúng vị trí việc làm.

Quan tâm tạo điều kiện và bố trí công việc cho các CB, GV trong diện quy hoạch phát huy năng lực, rèn luyện phẩm chất đáp ứng nhu cầu về cán bộ trong thời gian tới.

b) Tình hình và kết quả tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên

môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên và viên chức

+ Cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn, chính trị do cấp trên tổ chức; nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên là cán bộ cốt cán làm công tác chuyên môn của ngành. Công tác bồi dưỡng thường xuyên được triển khai nghiêm túc.

+ Giới thiệu và tạo điều kiện các giáo viên có phẩm chất và năng lực tham gia

học tập nâng cao năng lực lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng cho công

tác quy hoạch cán bộ trong giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030.

+ Thực hiện đúng vả kịp thời các chế độ, chính sách cho CBQL và GV khi tham gia đào tạo, bôi dưỡng.

\* Kết quả:

+ 01giáo viên đã hoàn thành lớp trung cấp LLCT

+ 01 giáo viên hoàn thành lớp Thạc sĩ QLGD

**3. Xã hội hóa giáo dục và huy động các nguồn tài trợ hợp pháp**

Tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách về xã hội hoá giáo

dục, theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và Thông tư

16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ

sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân.

Ban đại diện cha mẹ học sinh đã hỗ trợ cho các hoạt động của học sinh như:

Hội khỏe Phù Đồng cấp trường; thi học sinh giỏi Các cấp và các giải thưởng biểu

dương học sinh thi đạt học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh

\* Kết quả:

+ Nhà trường đã tiếp nhận 152.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn) từ cha mẹ học sinh các lớp và đã thực hiện việc tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

+ Bảo Việt Điện Biên đã trao 15 suất học bồng trị giá 1.500.000 đồng bằng hình thức trao trực tiếp cho học sinh.

+ Đồn Biên phòng Mường Nhà đã trao 07 suất học bồng trị giá 92.800.000 đồng đồng bằng hình thức trao trực tiếp cho học sinh.

+ Quỹ Thiện Tâm Vingrup trao 01 suất học bồng trị giá 6.300.000 đồng bằng hình thức trao trực tiếp cho học sinh..

+ Tập Đoàn Viettel chi nhánh tỉnh Điện Biên trao 20 suất học bồng trị giá 20.000.000 đồng bằng hình thức trao trực tiếp cho học sinh..

+ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao tặng cho học sinh bán trú 40 giường tầng trị giá 100.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo thường niên năm 2024 của trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - PGDĐT (để báo cáo);  - Công khai trên website;  - Lưu: VT, HSCV. | **HIỆU TRƯỞNG**  **Tường Duy Trung** |