|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN TIÊN LÃNG  **TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN MINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Tiên Minh, ngày tháng năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

**Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025**

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ số, công nghệ thông tin; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Định hướng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, thời đại và hội nhập quốc tế; góp phần đảm bảo chỉ tiêu UBND xã đã đề.

**II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG**

**1. Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia** *(nếu có)*

- Thời gian nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia: 2007

- Mức độ được công nhận: Mức độ 1

- Thời gian hết hiệu lực: 5 năm kể từ năm 2007

**2. Kết quả tự đánh giá theo Thông tư hiện hành về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.**

2.1. Đánh giá các tiêu chí theo kiểm định chất lượng:

2.1.1. Đánh giá tiêu chí mức 1, 2 và 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chuẩn, tiêu chí** | **Kết quả** | | | | **Nội dung không đạt** | |
| **Không đạt** | **Đạt** | | |
| **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** |
| **Tiêu chuẩn 1** | | | | | |  | |
| Tiêu chí 1.1 |  |  | x | x |  | |
| Tiêu chí 1.2 |  |  | x |  |  | |
| Tiêu chí 1.3 |  |  | x | x |  | |
| Tiêu chí 1.4 |  |  |  | x |  | |
| Tiêu chí 1.5 |  |  |  |  |  | |
| Tiêu chí 1.6 |  |  |  | x |  | |
| Tiêu chí 1.7 |  |  |  |  |  | |
| Tiêu chí 1.8 |  |  |  |  |  | |
| Tiêu chí 1.9 |  |  |  |  |  | |
| Tiêu chí 1.10 |  |  |  |  |  | |
| **Tiêu chuẩn 2** | | | | | |  | |
| Tiêu chí 2.1 |  |  | x |  |  | |
| Tiêu chí 2.2 |  |  |  | x |  | |
| Tiêu chí 2.3 |  |  |  | x |  | |
| Tiêu chí 2.4 |  |  |  | x |  | |
| **Tiêu chuẩn 3** | | | | | |  | |
| Tiêu chí 3.1 |  | x |  |  |  | |
| Tiêu chí 3.2 |  | x |  |  |  | |
| Tiêu chí 3.3 |  | x |  |  |  | |
| Tiêu chí 3.4 |  |  | x |  |  | |
| Tiêu chí 3.5 |  | x |  |  |  | |
| Tiêu chí 3.6 |  |  | x |  |  | |
| **Tiêu chuẩn 4** | | | | | |  | |
| Tiêu chí 4.1 |  |  |  | x |  | |
| Tiêu chí 4.2 |  |  |  | x |  | |
| **Tiêu chuẩn 5** | | | | | | | |
| Tiêu chí 5.1 |  |  | x |  |  | |
| Tiêu chí 5.2 |  |  |  | x |  | |
| Tiêu chí 5.3 |  |  |  | x |  | |
| Tiêu chí 5.4 |  |  |  | x |  | |
| Tiêu chí 5.5 |  |  |  | x |  | |

2.1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **Kết quả** | | **Nội dung đã đạt** |
| **Không đạt** | **Đạt** |
| Tiêu chí 1 | x |  |  |
| Tiêu chí 2 |  | x |  |
| Tiêu chí 3 | x |  |  |
| Tiêu chí 4 |  | x |  |
| Tiêu chí 5 |  | x |  |
| Tiêu chí 6 |  | x |  |

Kết luận: Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục: Mức độ 2

2.2. Đánh giá theo Chuẩn quốc gia: Trường đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 3

**3. Đánh giá chung.**

3.1. Điểm mạnh

- Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành đoàn thể huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã quan tâm, tạo điều kiện.

- Tập thể đoàn kết

3.2. Hạn chế.

- Có nhiều điểm trường (3 điểm trường)

- Diện tích mặt bằng không đảm bảo

3.3. Nguyên nhân của hạn chế.

- Dân cư không tập trung

- Không còn chỗ xung quanh để mở rộng diện tích.

**III. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

**1. Mục tiêu**

Mục tiêu đến năm 2024 đạt kiểm định cấp độ 2. Đạt chuẩn mức độ 2

**2. Kế hoạch:**

2.1. Năm học: 2022-2023

Sửa chữa 12 phòng học

Xây mới khu vệ sinh học sinh

2.2. Năm học 2023-2024

Xây mới khu nhà 3 tấng, 12 phòng học

**IV. GIẢI PHÁP**

**1. Giải pháp về công tác chỉ đạo, tuyên truyền**

**2. Giải pháp cụ thể triển khai thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **Người thực hiện** | **Dự kiến kinh phí (*nếu có*)** | **Thời gian thực hiện** | **Giải pháp** |
| Tiêu chí 3 .1 | Hiệu trưởng |  | Năm 2023-2024 | Tham mưu UBND xã mở rộng diện tích làm sân chơi, bãi tập |
| Tiêu chí 3.2 | Hiệu trưởng |  | Năm 2023-2024 | Tham mưu UBND huyện đầu tư xây mới 12 phòng học để bố trí riêng phòng học ngoại ngữ, Tin học, Â.N, MT |
| Tiêu chí 3.4 | Hiệu trưởng |  | Năm 2023-2024 | Tham mưu nâng cấp thư viện đạt tiên tiến trở lên |

**3. Giải pháp về chính sách (nguồn kinh phí)**

Ngân sách nhà nước

**4. Giải pháp kiểm tra, giám sát**

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia và thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Ban giám hiệu/các tổ chức đoàn thể, tổ nhóm chuyên môn/cá nhân….

**VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

**1. Ủy ban nhân dân quận/huyện**

Đầu tư xây mới khu nhà 12 phòng học và một số phòng chức năng khác

Bổ sung nguồn lao động

**2. Sở Giáo dục và Đào tạo**

**3. Các Sở ban, ngành liên quan**

**4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:**

**5. Ủy ban nhân dân xã/ phường:**

Quan tâm, tạo điều kiện mở rộng diện tích khuôn viên trường học làm sân chơi, bãi tập

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Sở GDĐT  - UBND quận/huyện;  - Phòng GDĐT quận/huyện;  - Website trường;  - Lưu VT. | **HIỆU TRƯỞNG**  *(ký tên, đóng dấu)* |