|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN BA CHẼ  **TRƯỜNG TH&THCS NAM SƠN** |  |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin cơ sở vật chất của cấp THCS**

**năm học 2024 – 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các hạng mục công trình** | **Số lượng** | | | |
| **Tổng số** | **Kiên cố** | **Bán kiên cố** | **Nhờ, mượn tạm** |
| **1** | **Khối phòng học tập** |  |  |  |  |
| 1.1 | Phòng học | 8 | 8 |  |  |
| 1.2 | Phòng học bộ môn Âm nhạc | 1 | 1 |  |  |
| 1.3 | Phòng học bộ môn Mỹ thuật | 1 | 1 |  |  |
| 1.4 | Phòng học bộ môn Khoa học - công nghệ | 2 | 2 |  |  |
| 1.5 | Phòng học bộ môn Tin học | 1 | 1 |  |  |
| 1.6 | Phòng học đa chức năng | 0 |  |  |  |
| **2** | **Khối phòng hỗ trợ học tập** |  |  |  |  |
| 2.1 | Thư viện | 1 | 1 |  |  |
| 2.2 | Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 1 |  |  |
| 2.3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.4 | Phòng Đội Thiếu niên | 1 | 1 |  |  |
| 2.5 | Phòng truyền thống | 1 | 1 |  |  |
| **3** | **Khối phụ trợ** |  |  |  |  |
| 3.1 | Phòng họp | 1 | 1 |  |  |
| 3.2 | Phòng Y tế trường học | 1 | 1 |  |  |
| 3.3 | Nhà kho | 0 | 1 |  |  |
| 3.4 | Khu để xe học sinh | 1 | 1 |  | 1 |
| 3.5 | Khu vệ sinh học sinh | 1 | 1 |  | 1 |
| 3.6 | Phòng giáo viên | 0 | 2 |  |  |
| 3.7 | Phòng nghỉ giáo viên | 0 | 0 |  |  |
| 3.8 | Nhà công vụ cho giáo viên | 0 | 0 |  |  |
| **4** | **Khu sân chơi, thể dục thể thao** |  |  |  |  |
| 4.1 | Sân trường | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Sân thể dục thể thao | 1 |  |  |  |
| 4.3 | Nhà đa năng | 0 |  |  |  |
| **5** | **Tổng diện tích đất ( m2)** | 16.072 | 69,9m2/1HS |  |  |
| **6** | **Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)** | 2725 | 10,7m2/1HS |  |  |
| **7** | **Diện tích các phòng** | 1.319(m2) |  |  |  |
| 7.1 | Diện tích phòng học **(m2)** | 360(m2) | 1,25 m2/1HS |  |  |
| 7.2 | Diện tích phòng Thư viện **(m2)** | 300(m2) | 1,04 m2/1HS |  |  |
| 7.3 | Diện tích phòng Ngoại ngữ | 75(m2) | 0,26 m2/1HS |  |  |
| 7.4 | Diện tích phòng Tin học | 75(m2) | 0,26 m2/1HS |  |  |
| **8** | **Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (**Đơn vị tỉnh: Bộ) |  |  |  |  |
| **8.1** | Tổng số TBDH TT hiện có theo quy định | 1 |  |  |  |
| 8.1.1 | Khối lớp 6 | 1 |  |  |  |
| 8.1.2 | Khối lớp 7 | 0 |  |  |  |
| 8.1.3 | Khối lớp 8 | 0 |  |  |  |
| 8.14 | Khối lớp 9 | 0 |  |  |  |
| **8.2** | Tổng số TBDH TT còn thiếu so theo quy định |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Khối lớp 6 | 0 |  |  |  |
| 8.2.2 | Khối lớp 7 | 1 |  |  |  |
| 8.2.3 | Khối lớp 8 | 1 |  |  |  |
| 8.2.4 | Khối lớp 9 | 1 |  |  |  |
| **9** | Tổng số máy tinh đang được sử dụng phục vụ học tập **(**Đơn vị tỉnh: Bộ) | 20 |  |  |  |
| **10** | **Tổng số thiết bị dùng chung** |  |  |  |  |
| 10.1 | Ti vi | 4 |  |  |  |
| 10.2 | Cát sét | 0 |  |  |  |
| 10.3 | Máy chiếu | 4 |  |  |  |
| 10.4 | Máy chiếu vật thể | 1 |  |  |  |
|  |  | Có | Không |  |  |
| **11** | **Nguồn nước sinh hoạt hợp VS** | X |  |  |  |
| **12** | **Nguồn điện lưới** | X |  |  |  |
| **13** | **Kết nối Internet** | X |  |  |  |
| **14** | **Trang Thông tin điện tử(website) của trường** | X |  |  |  |
| **15** | **Tường rào** | X |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Nam Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2024*  **HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Văn Chung** |