|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN LONG BIÊN  TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI  Số 12 /KH- MNHM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  *Long Biên, ngày 29 tháng 12 năm 2017* |

**KẾ HOẠCH**

**MUA SẮM BỔ SUNG TÀI SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ SỬA CHỮA HỎNG HÓC NHỎ, BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC NĂM 2018**

* Căn cứ vào thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 ban hành danh mục đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.
* Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018
* Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường mầm non Hoa Mai,
* Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
* Để phục vụ tốt cho công tác giáo dục trẻ của giáo viên và đảm bảo công tác phát triển toàn diện của trẻ. Nay trường mầm non Hoa Mai hoạch định kế hoạch mua sắm, sửa chữa Đồ dùng- đồ chơi, trang thiết bị dạy học năm 2018 như sau:

1. **ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:**

Năm học 2017 -2018: Trường có 12 nhóm lớp:

+ Mẫu giáo lớn: 4 lớp

+ Mẫu giáo nhỡ: 4 lớp

+ Mẫu giáo bé: 3 lớp

+ Nhà trẻ: 1 lớp

Tổng số học sinh là 635 cháu.

Với tình hình thực tế trên thì việc đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập là rất cần thiết. Điều đó đòi hỏi mỗi năm nhà trường cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học còn thiếu, đồ dùng dạy học, đồ chơi đã hỏng hóc và kém chất lượng để kịp thời phục vụ nội dung học tập, giảng dạy của giáo viên và hoạt động vui chơi, phát triển toàn diện của trẻ.

1. **KẾ HOẠCH MUA SẮM:**

**1. Bảo trì, bảo dưỡng máy tính, máy in, thiết bị văn phòng năm 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc, thiết bị** | **Số lượng** | **Số tiền sc/ máy** | **Thành tiền** |
| 1 | Bảo trì máy tính | 25 | 55.000đ x12 tháng | 16.500.000 |
| 2 | Bảo trì máy in | 12 | 55.000đ x12 tháng | 7.920.000 |
| 3 | Thay thế thiết bị máy tính, máy in, đổ mực máy in | 10 | 330.000x10 | 33.000.000 |
| 4 | Đổ mực máy photo | 01 | 750.000x5 lần | 4.000.000 |
| 5 | Thay thế linh kiện máy photo | 01 | 600.000x6 tháng | 3.600.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **65.020.000** |

**2. Sửa chữa đường điện, nước, thiết bị nhà bếp, sơn hàn lan can, cải tạo vườn cây:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc, thiết bị** | **Số lượng** | **Số tiền sc** | **Thành tiền** |
| 1 | Đường điện, nước | 1 hệ thống | 17.580.000 | 17.580.000 |
| 2 | Thiết bị nhà bếp | 8 | 2.500.000 | 20.000.000 |
| 3 | Lan can, các thiết bị khác | 20 | 1.000.000 | 20.000.000 |
| 4 | Bổ sung cây xanh | 250 | 100.000 | 25.000.000 |
| 5 | Cải tạo đất trồng | 01 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **102.580.000** |

**2. Cải tạo, sửa chữa khác, mua sắm khác:**

**a. Phun thuốc diệt côn trùng:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Số lượng** | **Số tiền** | **Thành tiền** |
| 1 | Phun thuốc muỗi + diệt chuột | 7.500M2 | 8.000 | 60.000.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **60.000.000** |

**b. May rèm cho các phòng ban:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên, loại bảng biểu** | **Số lượng** | **Số tiền/ m** | **Thành tiền** |
| 1 | Rèm | 197.604 m2 | 500.000 | 98.802.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **98.802.000** |

**c. Mua sắm giá tủ, tủ sáy bát của khu bếp, khu vận động và phòng học:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Số lượng** | **Số tiền** | **Thành tiền** |
| 1 | Tủ hấp khăn | 1 chiếc | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 2 | Gía thực hành kỹ năng cuộc sống | 10 cái | 4.500.000 | 45.000.000 |
| 3 | Đồ chơi ngoài trời hệ thống khu vui chơi liên hoàn | 1 bộ | 145.650.000 | 145.650.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **210.150.000** |

**d. May đo đồng phục, bảo hộ lao động cho GB, GV, NV:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Số lượng** | **Số tiền/ bộ** | **Thành tiền** |
| 1 | Đồng phục CBGVNV | 76 | 500.000 | 38.000.000 |
| 2 | May trang phục múa cô, trẻ | 200 | 100.000 | 20.000.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **58.000.000** |

**e. Mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo TT 01:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đồ dùng, đồ chơi** | **Số lượng** | **Số tiền** | **Thành tiền** |
| 1 | Mua giấy xốp màu, đề can, giấy vẽ, keo nến … | 12 lớp | 3.750.000 | 45.000.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **45.000.000** |

**f. Mua sắm và bảo trì tài sản cố định vô hình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Số lượng** | **Số tiền** | **Thành tiền** |
| 1 | Bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 03 | 3.000.000x2PM  7.000.000X1PM | 13.000.000 |
| 2 | Mua phần mềm công nghệ thông tin | 01 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 3 | Mua phần mềm quản lý nuôi dưỡng | 01 | 9.000.000 | 9.000.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **31.000.000** |

**Tổng kinh phí dự trù là: 670.552.000 đ**

**( Bằng chữ: *Sáu trăm bảy mươi triệu năm trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn./.).***

Để hoàn thành tốt công tác được giao và thành công kế hoạch đề ra, kính đề nghị BGH nhà trường và các ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi, có sự chỉ đạo để khắc phục những khó khăn, sai xót, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và bảo đảm được công tác chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng phát triển.

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁN BỘ PHỤ TRÁCH**  **Nguyễn Thị Minh** | **HIỆU TRƯỞNG**  **Trần Thị Nghĩa Quỳnh** |