**Biểu mẫu 07**

UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH

**TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM HÙNG**

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2023-2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | | **Số lượng** | **Bình quân** |
| **I** | **Số phòng học/số lớp** | | 20 | 1.4 m2/ 01 học sinh |
| **II** | **Loại phòng học** | |  | - |
| 1 | Phòng học kiên cố | | 15 | - |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | | 5 | - |
| 3 | Phòng học tạm | | 0 | - |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | | 0 | - |
| **III** | **Số điểm trường lẻ** | | 0 | - |
| **IV** | **Tổng diện tích đất**(m2) | | 8449.3 | 14.88 |
| **V** | **Diện tích sân chơi, bãi tập**(m2) | | 3390 | 5.6 |
| **VI** | **Tổng diện tích các phòng** | |  |  |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | | 960 | 1.7 |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | |  |  |
| 3 | *Diện tích phòng kho (m2)* | | 32 |  |
| 4 | *Diện tích phòng hiệu trưởng (m2)* | |  |  |
| 5 | *Diện tích phòng phó hiệu trưởng (m2)* | |  |  |
| 6 | *Diện tích phòng âm nhạc (m2)* | |  |  |
| 7 | *Diện tích phòng học tin học (m2)* | | 64 | 1.6 |
| 8 | *Diện tích phòng thiết bị y tế (m2)* | | 32 |  |
| 9 | *Diện tích phòng bảo vệ (m2)* | |  |  |
| 10 | *Diện tích phòng hội đồng (m2)* | |  |  |
| 11 | *Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)* | |  |  |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | | 22 |  |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | |  |  |
| 1.1 | Khối lớp 1 | | 4 | 1 bộ/ 1lớp |
| 1.2 | Khối lớp 2 | | 4 | 1 bộ/ 1lớp |
| 1.3 | Khối lớp 3 | | 4 | 1 bộ/ 1lớp |
| 1.4 | Khối lớp 4 | | 4 | 1 bộ/ 1lớp |
| 1.5 | Khối lớp 5 | | 4 | 1 bộ/ 1lớp |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | |  |  |
| 2.1 | Khối lớp 1 | |  |  |
| 2.2 | Khối lớp 2 | |  |  |
| 2.3 | Khối lớp 3 | |  |  |
| 2.4 | Khối lớp 4 | |  |  |
| 2.5 | Khối lớp 5 | |  |  |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | | 25 |  |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | |  | Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | | 3 |  |
| 2 | Loa | | 2 |  |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | | 2 |  |
| 4 | Máy tính | | 7 |  |
| 5 | Máy chiếu Projector | | 1 |  |
| 6 | Máy photocoppy | | 0 |  |
| 7 | Laptop | | 3 |  |
| 8 | Ipad | | 2 |  |
|  | | *Trường Tây, ngày 27 tháng 05 năm 2024* **Thủ trưởng đơn vị** | | |

**Lê Minh Trí**