|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC **TRƯỜNG MG ĐẠI SƠN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnhphúc** |
|  Số:…../KH- MGĐS |  *Đại Sơn, ngày tháng 9 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ TRƯỜNG LỚP**

**Năm học 2021-2022**

Căn cứ vào thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ban hành qui định về đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi;

Căn cứ vào kết quả khảo sát tình hình cơ sở vật chất, thiết bị học tập đầu năm tại các cụm lớp và đề nghị của giáo viên phụ trách các lớp;

Trường mầm non Đại Sơn xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chửa, xây mới đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho lớp năm học 2021-2022 như sau:

**I. Mục tiêu.**

Nhằm củng cố mạng lưới trường lớp, duy trì và phát triển số lượng trẻ đến trường. Năm học 2021-2022: 100% trẻ em 5 tuổi 4 tuổi được đến lớp và được chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày. 85% trẻ 3 tuổi trẻ đến trường lớp, 100% 5 tuổi được phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi.

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 5%, có 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi, 4 tuổi được học chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục quy định, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi cho các lớp 3 tuổi ở mức có thể.

**II. Thực trạng của trường.**

**1. Thuận lợi.**

Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, lãnh đạo Phòng Giáo dục, Lãnh đạo địa phương, đặc biệt sự quan tâm đóng góp của cha mẹ học sinh để mua sắm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học.

**2. Khó khăn.**

Đồ dùng đồ chơi ngoài trời được đầu tư từ nhiều năm nên đã hư hỏng nặng.

Kệ góc các cụm lớp còn thiếu.

Màng hình lớn, máy vi tính cho các lớp lẻ hư hỏng

Công trình vệ sinh cụm Đâu Gò, cụm Tân Đợi bị hư hỏng

Phòng học lớp Đầu Gò đang xuống cấp.

Khu hiệu bộ tại cụm chính xuống cấp.

Chưa có sân khấu ngoài trời

 **3. Đặc điểm tình hình.**

Tổng số lớp trong toàn trương: 6 lớp.

Tổng số học sinh trong toàn trường:160 trẻ

+ 5 tuổi: 56/56 cháu; tỉ lệ: 100%.

+ 4 tuổi: 51/51 cháu; tỉ lệ: 100%.

 + 3 tuổi: 46/55 cháu; tỉ lệ: 83.6%.

 + Nhà trẻ: 7/111 cháu; tỉ lệ: 6,3%.

Tổng số lớp bán trú: 6 lớp.

Số học sinh bán trú toàn trường: 160/ 160cháu, đạt tỉ lệ: 100%.

**4. Dự kiến xây dựng cơ sở vật chất năm học 2021-2022.**

**a) Mua sắm đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.**

 **\* Mua sắm đồ dùng chung phục vụ bán trú.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên đồ dùng** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| 1 | Chi tiền xét nghiệm mẫu nước | 1 | Lần | 1.150.000 |  1.150.000 |
| 2 | Giỏ nhựa chở thực phẩm khu 2 | 2 | Cái  | 105.000 | 210.000 |
| 3 | Sọt rác  | 9 | Cái  | 70.000 | 630.000 |
| 4 | Ky xúc rác | 12 | Cai | 20.000 | 240.000 |
| 5 | Bộ lau sàn  | 9 | Cái  | 320.000 | 2.880.000 |
| 6 | Chổi dừa | 20 | Cái  | 20.000 | 400.000 |
| 7 | Chổi đót | 20 | Cái | 30.000 | 600.000 |
| 8 | Chổi xương | 15  | Cái | 25.000 | 375.000 |
| 9 | Thảm chà chân  | 11  | Cái | 60.000 | 660.000 |
| 10 | Ca nhựa | 4 | Cái | 12.000 | 48.000 |
| 11 | Thớt gỗ | 4  | Cái | 120.000 | 480.000 |
| 12 | Vá cơm, canh | 10 | Cái | 20.000 | 200.000 |
| 13 | Muỗng | 80 | Cái | 10.000 | 800.000 |
| 14 | Bình ủ nước inoc | 1 | Cái | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 15 | Dép cho cấp dưỡng | 3  | Đôi | 20.000 | 60.000 |
| 16 | Bao tay su  | 26 | Đôi | 20.000 | 520.000 |
| 17 | Trang phục cấp dưỡng | 3  | Bộ | 140.000 | 420.000 |
| 18 | Tạp dề  | 6 | Cái | 25.000 | 150.000 |
| 19 | Nhắc nồi  | 8 | Đôi | 5.000 | 40.000 |
| 20 | Khăn lau | 40 | Cái | 10.000 | 400.000 |
| 21 | Miếng rửa chén | 20 |  Cái | 5.000 | 100.000 |
| 22 | Miếng chà son | 15 | Cái | 5.000 | 75.000 |
| 23  | Dao dùng bếp bán trú | 6 | Cái | 40.000 | 240.000 |
|  24 | Khay chia thực ăn inoc | 8 | Cái | 68.225 | 709.000 |
| 25 | Bót giặt đồ. | 8 | Cái | 15.000 | 120.000 |
| 26 | Bộ lưu mẫu thức ăn inoc | 3 | Bộ | 120.000 | 360.000 |
| 27 | Ghế ngồi | 3 | Cái | 20.000 | 60.000 |
| 28 | Vá đại | 4 | Cái  | 25.000 | 100.000 |
| 29 | Đá mài dao | 2 | Viên | 20.000 | 40.000 |
| 30 | Chổi quét nước | 8 | Cái  | 80.000 | 640.000 |
| 31 | Ấm điện nấu nước | 2 | Cái | 171.000 | 342.000 |
| 32 | Nồi đại | 2 | Cái  | 900.000 | 1.800.000 |
| 33 | Tô inoc | 60 | Cái | 30.000 | 1.800.000 |
| 34 | Sọt rác có nắp đậy | 8 | Cái  | 160.000 | 1.280.000 |
| 35 | Ca uống sữa | 40 | Cái | 27.000 | 1.080.000 |
| 36 | Chảo nhôm | 2 | Cái | 230.000 | 460.000 |
| 37 | Rổ rá dùng bếp bán trú | 3 | Cái | 60.000 | 180.000 |
| 38 | Bình đựng gia vị | 2 | Bộ  | 80.000 | 140.000 |
| 39 | Cây quét trần | 3 | Cây | 300.000 | 900.000 |
| 40 | Kệ inoc để dao | 2 | Cái | 220.000 | 440.000 |
| 41 | Kệ inoc để thớt | 2 | Cái | 270.000 | 540.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  | **24.000.000** |

 **b) Sữa chữa, mua sắm mới.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên đồ dùng** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| **b.1** | **Sữa chữa** |  |  |  | **45.600.000**  |
|  | **Điện**  |  |  |  |  |
| 1 | Sữa tiếp điện các lớp | 6 | Lớp | 100.000 | 600.000 |
| 2 | Hệ thống dây điện | 6 | Lớp | 100.000 | 600.000 |
| 3 | Ổ cắm điện | 10 | cái | 80.000 | 800.000 |
| 4 | Phích cắm | 10 | Cái | 20.000 | 200.000 |
| 5 | Quạt tường | 12 | cái | 100.000 | 1.200.000 |
|  | **Nước** |  |  |  |  |
| 1 | Đường ống dẫn nước | 6 | Lớp | 100.000 | 600.000 |
| 2 | Vòi nước | 6 | Lớp | 50.000 | 300.000 |
| 3 | Khóa nước | 20 | Cái | 15.000 | 300.000 |
| 4 | Hệ thống nước lọc | 2 | cái | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | **Thiết bị** |  |  |  |  |
| 1 | Sơn sửa đồ chơi ngoài trời các cụm lớp | 20 | Cái |  | 10.000.000 |
| 2 | Sửa công trình vệ sinh | 3 |  |  | 10.000.000 |
| 3 | Sữa hệ thống nghe nhìn (Ti vi, máy tính, loa) |  | Toàn trường |  | 20.000.000 |
| **b.2** | **Mua sắm mới** |  |  |  | **235.500.000** |
| 1 | Quạt treo tường loại ASIA | 10 | Cái | 400.000 | 4.000.000 |
| 2 | Ti vi 50 inch  | 2 | Cái | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 3 | Máy Laptop | 2 | Cái | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 4 | Máy in Canon | 3 | Cái | 5.000.000 | 15.000.000 |
| 5 | Mua kệ góc các lớp | 10 |  Cái | 4.000.000 | 40.000.000 |
| 6 | Mua tủ đựng đồ cá nhân trẻ | 10 | Cái | 6.000.000 | 60.000.000 |
| 7 | Góc thiên nhiên của bé | 3 | Cái | 2.500.000 | 7.500.000 |
| 8 | Mua bổ sung đồ dùng bán trú |  |  |  | 24.000.000 |
| 9 | Mua bổ sung đồ dùng theo thông tư 02. |  |  |  | 25.000.000 |

 **c) Xây dựng, làm mới:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Stt** |  **Tên hạng mục** |  **Số lượng** |  **Cụm lớp**  |  **Thành tiền**  |
| 1 | Xây mới khu hiệu bộ | 1 | Cụm Hội Khách Đông | 3.000.000.000 |
| 2 | Xây dựng sân khấu ngoài trời | 1 | Cụm Hội Khách Đông  | 300.000.000 |
| 3 | Làm mới tường rào cụm Hội Khách Đông | 1 | Cụm Hội Khách Đông  | 500.000.000 |
| 4 | Đổ bê tông trước tường rào cụm chính  | 1 | Cụm Hội Khách Đông |  30.000.000 |
| 5 | Làm khu vui chơi cho bé | 1 | Cụm Hội Khách Đông | 35.000.000 |
| 6 | Làm khu cát, nước, sỏi. | 1 | Cụm Hội Khách Đông | 15.000.000 |
| 7 | Làm nhà để xe CBGVNV  | 1 | Cụm lớp Hội Khách Đông | 81.000.000 |
| 8 | Cải tạo lại sân (Lát gạch men đỏ)  | 1 | Cụm chính Hội Khách Đông | 120.000.000 |
| 9 | Làm mái che nắng  | 1 | Cụm lớp Đồng Chàm | 30.000.000 |
| 10 | Xây mới nhà vệ sinh  | 1 | lớp Đầu Gò.  | 200.000.000 |
|  | **Tổng cộng:** |  |  | **4.231.000.000** |

 **d)Dự kiến sữa chữa trang thiết bị hư hỏng trong năm.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Stt** |  **Tên hạng mục** |  **Số lượng** |  **Cụm lớp**  | **Thành tiền** |
| 1 | Hệ thống điện các lớp | 6 | 4 cụm lớp  | 3.000.000 |
| 2 | Hệ thống ống nước, vòi nước | 6 | 4 cụm lớp- Bếp bán trú | 3.000.000 |
| 3 | Hệ thống nghe nhìn (Ti vi, loa, máy vi tính, máy in) | 7 | 6 lớp | 20.000.000 |
| 4 | Hệ thống nước sạchMáy lọc nước | 3 | Cụm Hội KháchTân Đợi, Đồng Chàm, Đầu Gò | 6.000.000 |
| 5 | Xử lý rò rỉ nước 2 trụ ở sảnh dãy nhà tầng  | 2 | Cụm chính Hội Khách Đông | 10.000.000 |
| 6 | Sơn màu tất cả các phòng. | 17 | 4 cụm lớp | 60.000.000 |
| 7 | Sơn sửa tất cả đồ chơi ngoài trời  | 4 | 4 cụm lớp | 15.000.000 |
| 8 | Sửa hệ thống bếp ga  | 2 | hai cụm lớp Hội Khách và Tân Đợi | 5.000.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **122.000.000** |

Kinh phí xây dựng, mua sắm mới, sữa chữa các thiết bị đồ dùng:

- Mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú: **24.000.000**

- Sữa chữa, mua sắm mới: **281.100.000**

**-** Xây dựng làm mới: **4.231.000.000**

- Dự trù kinh phí sữa chữa trong năm: **122.000.000**

 **Tổng cộng: 4.658.100.000 đ**

Tổng kinh phí mua sắm mới, sữa chữa các thiết bị đồ dùng cho năm học 2021- 2021: **4.658.100.000 đ**.(Chi nguồn ngân sách, nguồn mua sắm phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục và xã hội hóa giáo dục).

 Trên đây là kế hoach mua sắm, bổ sung đồ dùngchung phục vụ bán trú, xây dựng mới, sữa chữa cơ sở vật chất năm học 2021-2022 của trường Mẫu giáo Đại Sơn.

***Nơi nhận:* HIỆU TRƯỞNG**

 - Lưu Hồ sơ Hiệu trưởng

 - Lưu: Hồ sơ bán trú

 - Lưu hồ sơ kế toán

 **Trần Thị Thiện**