ỦY BAN NHÂN DÂN…. **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:  *… , ngày … tháng … năm 2018*

**ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO**

**Theo Kế hoạch Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng trường học năm 2018**

**và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.**

**I. DỰ KIẾN QUY MÔ PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2018-2019:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **Số trường** | **Số lớp** | **Học sinh** | **Giáo viên** | **Phòng học** | **Tăng/giảm HS so với NH trước** |
|  | **-Tổng số** |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trong đó |  |  |  |  |  |  |
|  | + Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngoài công lập |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Mầm non** |  |  |  |  |  |  |
|  | **-Tổng số** |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trong đó |  |  |  |  |  |  |
|  | + Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngoài công lập |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Tiểu học** |  |  |  |  |  |  |
|  | **-Tổng số** |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trong đó |  |  |  |  |  |  |
|  | + Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngoài công lập |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Trung học cơ sở** |  |  |  |  |  |  |
|  | **-Tổng số** |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trong đó |  |  |  |  |  |  |
|  | + Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngoài công lập |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Trung học phổ thông** |  |  |  |  |  |  |
|  | **-Tổng số** |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trong đó |  |  |  |  |  |  |
|  | + Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngoài công lập |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **TT.GDTX, TT. GDNN-GDTX** |  |  |  |  |  |  |
|  | **-Tổng số** |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trong đó |  |  |  |  |  |  |
|  | + Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngoài công lập |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Giáo dục chuyên biệt** |  |  |  |  |  |  |
|  | **-Tổng số** |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trong đó |  |  |  |  |  |  |
|  | + Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngoài công lập |  |  |  |  |  |  |

\* Đánh giá và so sánh tăng, giảm so với năm học 2017-2018.

**II. TÌNH HÌNH TĂNG HỌC SINH CỦA ĐỊA PHƯƠNG:**

**1. Học sinh theo diện cư trú:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bậc học** | **Năm học 2017-2018** | | | **Dự kiến năm học 2018-2019** | | |
| Tổng số học sinh | Trong đó | | Tổng số học sinh | Trong đó | |
| Có HK TP.HCM | Không có HK TP.HCM | Có HK TP.HCM | Không có HK TP.HCM |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Nhà trẻ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | NCL |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Mẫu giáo** |  |  |  |  |  |  |
|  | Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | NCL |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Tiểu học** |  |  |  |  |  |  |
|  | Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | NCL |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **THCS** |  |  |  |  |  |  |
|  | Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | NCL |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **THPT** |  |  |  |  |  |  |
|  | Công lập |  |  |  |  |  |  |
|  | NCL |  |  |  |  |  |  |

*\* Nhận xét về tác động của tăng học sinh cơ học đối với tình hình tăng học sinh của Quận/Huyện.*

**2. Sĩ số học sinh bình quân, tỷ lệ 2 buổi/ngày:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối** | **Sĩ số bình quân** | | | | **Tỷ lệ học 2 buổi/ngày** | | | |
| **NH 2017-2018** | | **Dự kiến**  **NH 2018-2019** | | **NH 2017-2018** | | **Dự kiến**  **NH 2018-2019** | |
| CL | NCL | CL | NCL | CL | NCL | CL | NCL |
| Nhà trẻ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lớp 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Đánh giá tác động của tăng học sinh đối với việc thực hiện chủ trương giảm sĩ số học sinh để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

**III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT:**

**1. Công tác xây dựng trường lớp phục vụ năm học mới năm học 2018-2019: (**Đánh giá kết quả xây dựng trường lớp chuẩn bị năm học 2018-2019 như thế nào so với biến động tăng, giảm số học sinh, tỷ lệ học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh).

*a) Các công trình trường học dự kiến khánh thành đưa vào sử dụng năm học mới 2018-2019:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công trình** | **Địa điểm thực hiện (phường,xã)** | **Tổng mức đầu tư** | **Nguồn kinh phí** | **Số phòng học xây mới** | **Trong đó: số phòng được tăng thêm** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

*b) Các công trình trường học khởi công mới trong năm 2018:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công trình** | **Địa điểm thực hiện (phường,xã)** | **Tổng mức đầu tư** | **Nguồn kinh phí** | **Số phòng học xây mới** | **Trong đó: số phòng được tăng thêm** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

*c) Tiến độ các công trình thực hiện chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng mầm non công lập:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công trình** | **Địa điểm thực hiện (phường,xã)** | **Tổng mức đầu tư** | **Số phòng học xây mới** | **Trong đó: số phòng được tăng thêm** | **Tiến độ công trình** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

**2. Kế hoạch đầu tư công các công trình xây dựng trường học giai đoạn 2018-2020.**

*a) Các công trình trường học xây dựng mới:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công trình** | **Địa điểm thực hiện (phường,xã)** | **Tổng mức đầu tư** | **Nguồn kinh phí** | **Số phòng học xây mới** | **Trong đó: số phòng được tăng thêm** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

*b) Các công trình trường nâng cấp mở rộng, sửa chữa, cải tạo:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công trình** | **Địa điểm thực hiện (phường,xã)** | **Tổng mức đầu tư** | **Nguồn kinh phí** | **Số phòng học xây mới** | **Trong đó: số phòng được tăng thêm** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

*c) Các công trình trường học xây thay thế:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công trình** | **Địa điểm thực hiện (phường,xã)** | **Tổng mức đầu tư** | **Nguồn kinh phí** | **Số phòng học xây mới** | **Trong đó: số phòng được tăng thêm** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

**3. Quỹ đất dành cho giáo dục:**

*ĐVT: m2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bậc học** | **Năm 2018** | | | **Năm 2019** | | | **Năm 2020** | | |
| Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | |
| CL | NCL | CL | NCL | CL | NCL |
|  | **Tổng cộng:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mầm non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiểu học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | THCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | THPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TT.GDTX, TT.GDNN-GDTX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 – 18 tuổi):**

Dự kiến dân số trong độ tuổi (từ 3 – 18 tuổi) năm 2020 chia theo các độ tuổi theo cấp học: từ 3 đến 5 tuổi, từ 6 đến 10 tuổi, từ 11 đến 14 tuổi, từ 15 đến 18 tuổi.

Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 - 18 tuổi) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X, tính đến hết năm 2017 đạt bao nhiêu phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học *(từ 3 – 18 tuổi).*

Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn quận, huyện, đánh giá kết quả đạt được đến năm 2020 đạt bao nhiêu phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học *(từ 3 – 18 tuổi).*

**VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**