|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** | | Số: 3276/QĐ-BGDĐT | *Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024* |   **QUYẾT ĐỊNH**  BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON  **BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  *Căn cứ Nghị định số*[*86/2022/NĐ-CP*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-86-2022-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-giao-duc-534064.aspx)*ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;*  *Căn cứ Quyết định số*[*749/QĐ-TTg*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-749-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx)*ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;*  *Căn cứ Quyết định số*[*131/QĐ-TTg*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-131-qd-ttg-2022-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-giao-duc-501823.aspx)*ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”;*  *Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.*  **QUYẾT ĐỊNH:**  **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cơ sở giáo dục mầm non” (sau đây gọi chung là Bộ chỉ số), gồm các nội dung sau:  **1. Mục đích**  - Thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non.  - Theo dõi đánh giá khách quan, thực chất, công bằng kết quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục mầm non.  - Phát hiện các điển hình, mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo phong trào thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục.  **2. Phạm vi và đối tượng áp dụng**  - Bộ chỉ số này được áp dụng để đánh giá mức độ chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục mầm non trên phạm vi toàn quốc.  - Đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục mầm non (gồm Nhà trẻ, Trường mẫu giáo, Trường Mầm non), các phòng giáo dục và đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo.  **3. Nguyên tắc xây dựng Bộ chỉ số**  - Bám sát yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, các quy định liên quan về chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  - Đảm bảo tính khoa học, phù hợp điều kiện thực tế các cơ sở giáo dục mầm non, bảo đảm đánh giá thực chất, khách quan, minh bạch, công bằng.  - Có tính mở, có thể cập nhật phù hợp với tình hình thực tế.  - Có tính thực tiễn, khả thi trong áp dụng.  **4. Cấu trúc Bộ Chỉ số**  Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cơ sở giáo dục mầm non gồm các tiêu chí bắt buộc và tiêu chí tính điểm. Chi tiết Bộ chỉ số tại Phụ lục kèm theo.  **5. Mức độ chuyển đổi số**  a) Mức độ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục mầm non được đánh giá theo thang điểm tối đa là 100 điểm, kết quả được đánh giá ở ba mức độ:  - Mức chưa đáp ứng (Mức độ 1): Tổng điểm của Bộ chỉ số dưới 50. Ở mức này, cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng các yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.  - Mức đáp ứng cơ bản (Mức độ 2): Tổng điểm của Bộ chỉ số đạt từ 50 đến 75. Ở mức này, cơ sở giáo dục mầm non đã đáp ứng yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.  - Mức đáp ứng tốt (Mức độ 3): Tổng điểm của Bộ chỉ số đạt trên 75. Ở mức này, cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản và một số yêu cầu nâng cao về triển khai chuyển đổi số.  b) Việc xác định mức độ chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục mầm non được tổ chức đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số kèm theo Quyết định này.  **6. Quy trình tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số**  a) Cơ sở giáo dục mầm non tự đánh giá  - Hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non căn cứ Quyết định này và hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương tổ chức tự đánh giá mức độ chuyển đổi số (có thể lồng ghép vào kế hoạch chung của cơ sở giáo dục mầm non), phân công và giao trách nhiệm thực hiện cụ thể.  - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm non phê duyệt kết quả tự đánh giá; báo cáo kết quả đánh giá lên cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp, cập nhật kết quả tự đánh giá lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục trước ngày 31/5 hằng năm.  b) Rà soát, kiểm tra và công nhận kết quả  - Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức rà soát, kiểm tra và công nhận mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp; cập nhật kết quả đánh giá trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục trước ngày 20/6 hằng năm; công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục mầm non trên Cổng Thông tin điện tử của phòng.  - Căn cứ điều kiện thực tế, sở giáo dục và đào tạo tổ chức rà soát, kiểm tra kết quả đánh giá (nếu cần thiết).  **7. Tổ chức thực hiện**  7.1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo  Cục Công nghệ thông tin chủ trì, hướng dẫn thực hiện Quyết định này; phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non và các đơn vị có liên quan tổ chức giám sát, kiểm tra kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số này tại các địa phương.  7.2. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo  a) Tổ chức, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo đánh giá mức độ chuyển đổi số theo Quyết định này (có thể hướng dẫn chi tiết thêm về điểm thành phần và minh chứng kèm theo để đảm bảo việc đánh giá được thực chất, công bằng và sát với yêu cầu thực tiễn ở địa phương).  b) Tổ chức giám sát, kiểm tra kết quả đánh giá tại địa phương.  c) Tổng hợp kết quả đánh giá, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị tại địa phương gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết.  7.3. Trách nhiệm của các phòng giáo dục và đào tạo  a) Tổ chức, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số theo Quyết định này và hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo (có thể hướng dẫn chi tiết thêm về điểm thành phần và minh chứng kèm theo để đảm bảo việc đánh giá được thực chất, công bằng và sát với yêu cầu thực tiễn ở địa phương).  b) Hằng năm tổ chức triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc trên địa bàn quản lý.  c) Tổ chức giám sát, kiểm tra kết quả đánh giá tại địa phương.  d) Báo cáo kết quả đánh giá về sở giáo dục và đào tạo để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.  7.4. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục mầm non  a) Hằng năm chủ trì triển khai tổ chức tự đánh giá mức độ chuyển đổi số theo Quyết định này và theo hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục.  b) Báo cáo kết quả tự đánh giá và cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ việc rà soát, kiểm tra về cơ quan quản lý trực tiếp (phòng giáo dục và đào tạo).  **Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  **Điều 3.** Các ông/bà: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   |  |  | | --- | --- | | ***Nơi nhận:*** - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Lưu: VT, CNTT (3b). | **KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG     Hoàng Minh Sơn** |     **PHỤ LỤC**  BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON *(Kèm theo Quyết định số 3276/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Tiêu chí** | **Điểm tổng tối đa** | ***Điểm thành phần*** | **Mức độ** | **Ghi chú, minh chứng** | | 1. | Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số (CĐS) nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và quản trị cơ sở giáo dục mầm non (ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch hằng năm) |  |  |  | Điều kiện bắt buộc (Kế hoạch, văn bản minh chứng) | | 2. | **Triển khai ứng dụng****[[1]](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3276-QD-BGDDT-2024-Bo-chi-so-danh-gia-muc-do-chuyen-doi-so-co-so-giao-duc-mam-non-631922.aspx" \l "_ftn1" \o ") quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ:**  Nếu có, cung cấp thông tin (tên phần mềm, tự xây dựng/ mua/ thuê/ miễn phí) và có triển khai các nội dung sau: | 60 |  | Mức độ 1: dưới 20 điểm  Mức độ 2: từ 20-45 điểm  Mức độ 3: trên 45 điểm | Đường link/ Thuyết minh/ Văn bản/ Minh chứng khác[[2]](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3276-QD-BGDDT-2024-Bo-chi-so-danh-gia-muc-do-chuyen-doi-so-co-so-giao-duc-mam-non-631922.aspx" \l "_ftn2" \o ") | | - Quản lý thông tin trẻ em.  *(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin trẻ em của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *05 điểm* | | - Quản lý thông tin theo dõi sức khỏe trẻ em.  *(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin theo dõi sức khỏe trẻ em của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *05 điểm* | | - Quản lý thông tin cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.  *(Cách đánh giá: có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *05 điểm* | | - Quản lý thông tin y tế trường học.  *(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin y tế trường học của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *05 điểm* | | - Quản lý thông tin phổ cập giáo dục.  *(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin phổ cập giáo dục của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *05 điểm* | | - Quản lý thông tin tài sản, tài chính.  *(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin tài sản, tài chính, tối đa 03 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *03 điểm* | | - Quản lý văn bản điện tử.  *(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu quản lý văn bản điện tử, tối đa 03 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *03 điểm* | | - Tiện ích tính toán khẩu phần ăn, hàm lượng dinh dưỡng, thực đơn hằng ngày theo chế độ dinh dưỡng cần thiết và phù hợp với sự phát triển của trẻ.  *(Cách đánh giá: Có triển khai, có thông báo đến cha mẹ trẻ thường xuyên và đáp ứng yêu cầu theo quy định, tối đa 07 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *07 điểm* | | - Chức năng tổ chức hoạt động giáo dục trẻ  *(Cách đánh giá: Có triển khai và tần suất sử dụng (theo tuần/tháng/quý) đáp ứng yêu cầu của ngành Giáo dục, tối đa 07 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *07 điểm* | | - Chức năng phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ vào các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch của nhà trường.  *(Cách đánh giá: Có triển khai và tần suất sử dụng (theo tuần/tháng/quý) đáp ứng yêu cầu của ngành Giáo dục, tối đa 07 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *07 điểm* | | - Chức năng tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em và cộng đồng.  *(Cách đánh giá: Có triển khai và tần suất sử dụng (theo tuần, tháng, quý) đáp ứng yêu cầu của ngành Giáo dục, tối đa 2,5 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *2,5 điểm* | | - Kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (do Bộ GDĐT quản lý)  *(Cách đánh giá: Kết nối (API) và trao đổi đầy đủ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, tối đa 5,5 điểm; thiếu kết nối cho một nội dung triển khai, trừ 0,5 điểm; không có kết nối: 0 điểm)* | *5,5 điểm* | | - Ban hành, quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ |  |  |  | Điều kiện bắt buộc (Quy chế, văn bản minh chứng) | | 3. | **Triển khai dịch vụ trực tuyến:**  - Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp mầm non trực tuyến.  *(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng yêu cầu của của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên, tối đa 4 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | 12 | *04 điểm* | Mức độ 1: dưới 04 điểm  Mức độ 2: từ 04-08 điểm  Mức độ 3: trên 08 điểm | Đường link/ Quy chế/ Văn bản/ Minh chứng khác[2]. | | - Dịch vụ kết nối giữa gia đình và cơ sở giáo dục qua ứng dụng web/thiết bị thông minh/ mạng xã hội/ OTT (over the top) gồm tối thiểu các chức năng: thông tin thông báo, điểm danh, xin nghỉ học, phản hồi, đánh giá.  *(Cách đánh giá: Có triển khai đầy đủ tối thiểu các chức năng trên, tối đa 04 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *04 điểm* | | - Dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt.  *(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên, tối đa 04 điểm; không triển khai: 0 điểm)* | *04 điểm* | | 4. | **Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số:**  - Tỷ lệ giáo viên sử dụng được ứng dụng, khai thác học liệu hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.  *(Cách đánh giá: Tỷ lệ >80%: 10 điểm; tỷ lệ từ trên 60%-80%: 7,5 điểm; tỷ lệ từ trên 40%-60%: 05 điểm; tỷ lệ từ trên 10%-40%: 2,5 điểm; tỷ lệ dưới 10%: 0 điểm)* | 20 | *10 điểm* | Mức độ 1: dưới 05 điểm  Mức độ 2: từ 05-15 điểm  Mức độ 3: trên 15 điểm | Văn bản/ Kế hoạch.  Tỷ lệ % được tính trên tổng số giáo viên của cơ sở giáo dục/ Minh chứng khác[2] | | - Tỷ lệ giáo viên hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng (gồm cả bồi dưỡng cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận) nâng cao năng lực chuyên môn thông qua nền tảng số.  *(Cách đánh giá: Tỷ lệ >80%: 10 điểm; tỷ lệ từ trên 60%-80%: 7,5 điểm; tỷ lệ từ trên 40%-60%: 05 điểm; tỷ lệ từ trên 10%-40%: 2,5 điểm; tỷ lệ dưới 10%: 0 điểm)* | *10 điểm* | | 5. | **Hạ tầng, thiết bị phục vụ quản trị, hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ:**  - Tỷ lệ phòng học có thiết bị (như: thiết bị trình chiếu, tivi, máy tính, thiết bị nghe, nhìn, thiết bị phụ trợ khác) hỗ trợ triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và được kết nối Internet (trong trường hợp thiết bị có cổng kết nối Internet)  *(Cách đánh giá: Tỷ lệ >50%: 04 điểm; tỷ lệ từ trên 30%-50%: 03 điểm; tỷ lệ từ trên 10%-30%: 02 điểm; tỷ lệ từ trên 05%) -10%: 01 điểm; tỷ lệ <05%: 0 điểm)* | 08 | *04 điểm* | Mức độ 1: dưới 03 điểm  Mức độ 2: từ 03-06 điểm  Mức độ 3: trên 06 điểm | Tỷ lệ % được tính trên tổng số phòng học | | - Máy tính kết nối Internet phục vụ công tác văn phòng, chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non  *(Cách đánh giá: Có máy tính phục vụ công tác văn phòng và các tổ chuyên môn: tối đa 04 điểm; có máy tính phục vụ công tác văn phòng: 02 điểm; không có máy: 0 điểm)* | *04 điểm* | Văn bản/ Minh chứng khác[2] | |  | **Tổng điểm tối đa** | **100** |  |  |  |     [[1]](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3276-QD-BGDDT-2024-Bo-chi-so-danh-gia-muc-do-chuyen-doi-so-co-so-giao-duc-mam-non-631922.aspx" \l "_ftnref1" \o ") Gọi chung cho phần mềm, giải pháp hoặc hệ thống CNTT.  [[2]](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3276-QD-BGDDT-2024-Bo-chi-so-danh-gia-muc-do-chuyen-doi-so-co-so-giao-duc-mam-non-631922.aspx" \l "_ftnref2" \o ") Minh chứng khác do cơ quan quản lý giáo dục quy định thêm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.   * Lưu trữ * **Ghi chú** * [Ý kiến](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3276-QD-BGDDT-2024-Bo-chi-so-danh-gia-muc-do-chuyen-doi-so-co-so-giao-duc-mam-non-631922.aspx) * [Facebook](http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3276-QD-BGDDT-2024-Bo-chi-so-danh-gia-muc-do-chuyen-doi-so-co-so-giao-duc-mam-non-631922.aspx) * [Email](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3276-QD-BGDDT-2024-Bo-chi-so-danh-gia-muc-do-chuyen-doi-so-co-so-giao-duc-mam-non-631922.aspx) * [In](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3276-QD-BGDDT-2024-Bo-chi-so-danh-gia-muc-do-chuyen-doi-so-co-so-giao-duc-mam-non-631922.aspx)   3.023 | | | |  | | [https://cdn.thuvienphapluat.vn/images/LogoTVPL_1024_Full.png](https://thuvienphapluat.vn/)   |  |  | | --- | --- | | **Địa chỉ:** | 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM | | **Điện thoại:** | (028) 3930 3279 (06 lines) | | **E-mail:** | **i**n**f**o@ThuVienPhapLuat.vn | | **Mã số thuế:** | [0315459414](https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/cong-ty-tnhh-thu-vien-phap-luat-mst-0315459414.html?rel=footer_trang_chu_tvpl) |  * [Trang chủ](https://thuvienphapluat.vn/) * [Các Gói Dịch Vụ Online](https://thuvienphapluat.vn/page/goidichvulawsoft.aspx) * [Đăng ký Thành viên](https://thuvienphapluat.vn/page/goidichvulawsoft.aspx) * [Hướng Dẫn Sử Dụng](https://thuvienphapluat.vn/hdsd.aspx) * [Giới Thiệu](https://thuvienphapluat.vn/gioi-thieu/gioithieu.aspx) * [Liên Hệ](https://thuvienphapluat.vn/page/lienhe.aspx) * [Quy Chế Hoạt Động](https://thuvienphapluat.vn/page/viewcontentleft.aspx?key=94) * [Thỏa Ước Dịch Vụ](https://thuvienphapluat.vn/page/viewcontentleft.aspx?key=20) * [PM TVPL trực tuyến](https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?keyword=&match=True&area=0) * [Tra cứu Pháp Luật mới](https://thuvienphapluat.vn/tra-cuu-phap-luat-moi.aspx) * [Tra cứu Công văn](https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?keyword=&type=3&match=True&area=0) * [Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam](https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?keyword=&type=39&match=True&area=0) * [Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân](https://thuvienphapluat.vn/page/viewcontentleft.aspx?key=93) | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | |