|  |  |
| --- | --- |
| **Trường MN** **Bạch Đằng** | **MẪU BÁO CÁO VỀ CSVC NĂM HỌC 2016-2017** |
| **I-Tổng số phòng học, phòng chức năng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TT** | **Tổng số phòng học** | **Phòng học bộ môn, chức năng** | **Khu nhà vệ sinh** |
| T/ số phòng học | S/L phòng kiên cố | S/L phòng bán kiên cố cấp 4 | S/L phòng tin | Tổng số máy dạy tin học | Số lượng máy tính văn phòng | Tổng số đàn oóc gan | Tổng số thiết bị đồ chơi ngoài trời | S/L phòng thiết bị | Phòng âm nhạc, nghe nhìn  | Phòng nghệ thuật | S/L phòng văn phòng | S/L phòng hiêụ trưởng, p. hiệu tr­ưởng | S/L phòng tổ chuyên môn | S/L phòng y tế | S/L phòng kế toán, văn th­ư | S/L nhà vệ sinh cho giáo viên | S/L nhà vệ sinh cho h/s mái bằng | S/L nhà vệ sinh cho h/s cấp 4 | Tổng diện tích toàn trường |
|  1 | 11 | 8 | 3 |  0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |  | 9.500.000 |

**II-Xây dựng CSVC phòng học mới, phòng làm việc, phòng bộ môn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Năm học 2015 - 2016** | **Năm học 2016 - 2017** | Ghi chú (phòng học , phòng làm việc , bếp ăn ban trú ghi ở cột ghi chú) |
| T/ số phòng học kiên cố  | T/ số phòng học cấp 4 | Thời gian khởi công ngày, tháng, năm | Thời gian hoàn thành ngày, tháng, năm |  T/ số kinh phí đầu t­ (triệu đồng)  |  Kinh phí nhà n­ước  | Kinh phí xã hội hoá | T/ số phòng học kiên cố  | T/ số phòng học cấp 4 | Thời gian khởi công ngày, tháng, năm | Thời gian hoàn thành ngày, tháng, năm |  T/ số kinh phí đầu tư­ (triệu đồng)  |  Kinh phí nhà n­ước  | Kinh phí xã hội hoá |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**III-Kinh phí đầu tư mua sắm sách, thiết bị dạy học, xây dựng mới và tu sửa năm học 2016-2017**

|  |
| --- |
| **KINH PHÍ ĐẦU TƯ­ MUA SẮM SÁCH** |
| NĂM HỌC 2016-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: Nghìn đồng |  |
| **Đơn vị**  | **Sách GK** | **Sách GV** | **Sách TK** | **Sách TV** |
| **Tổng số bản** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** | **Tổng số bản** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** | **Tổng số bản** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** | **Tổng số bản** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** |
| **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** | **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** | **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** | **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KINH PHÍ ĐẦU T­Ư MUA SẮM THIẾT BỊ** |
| NĂM HỌC 2016-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Đơn vị: Nghìn đồng** |  |
| **Đơn vị**  | **Tên Tbị đồ dùng, đồ chơi** | **Tên Tbị: Tủ, bàn ghế, giỏ** | **Tên Tbị: Đàn, ti vi, loa, máy tính** | **Tên Tbị( khác)** |
| **Slg** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** | **Slg** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** | **Slg** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** | **Slg** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** |
| **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** | **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** | **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** | **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** |
| **MN Bạch Đằng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.500** | **3.500** |  |

|  |
| --- |
| **KINH PHÍ ĐẦU T­Ư XD XD MỚI VÀ TU SỬA** |
| NĂM HỌC 2016-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: Nghìn đồng. |
| **Đơn vị**  | Hạng mục (xây mới) | Hạng mục (sửa) | Hạng mục (mua sắm) | Hạng mục khác |
| **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** | **Tổng Nguồn KP** | **Trong đó** |
| **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** | **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** | **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** | **Nguồn NS** | **Nguồn XHHGD** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Người lập biểu****Lưu Thị Hoa** | **Thủ trưởng đơn vị** |