|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN  **TRƯỜNG THCS Đức Giang** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Long Biên, ngày 25 tháng 08 năm 2019* |

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ**

**(Tháng 08 /2019)**

**I. Tình hình chung nhà trường:**

- Tổng số HS: 745

- Số lớp: 19

- Số giáo viên: 32

- Số liệu về thiết bị CNTT:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thiết bị** | **Phục vụ quản lý** | **Phục vụ giảng dạy (GV)** | **Phục vụ học tập**  **(HS)** |
|  | Máy tính | 15 | 35 | 110 |
|  | Máy chiếu projector |  | 30 | 30 |
|  | Máy chiếu đa vật thể | 01 | 30 | 30 |
|  | Hệ thống âm thanh GD | 01 | 31 | 31 |
|  | Máy in | 11 | 03 |  |
|  | Loa máy tính | 02 | 18 | 16 |
|  | Bảng tương tác |  | 02 | 02 |
|  | Tai nghe |  | 44 | 44 |

**II . Môi trường chính sách và nguồn nhân lực**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Kết quả thực hiện** | **Kinh phí thực hiện** | **Đề xuất, kiến nghị** |
| 1 | Công tác thực hiện kế hoạch thí điểm mô hình | Nhà trường đã triển khai theo đúng kế hoạch. |  |  |
| 2 | Duy trì, bảo trì, kiểm soát, khai thác cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đã được lắp đặt | Thực hiện kiểm tra bảo trì bảo dưỡng thiết bị chuẩn bị phục vụ năm học mới. |  |  |
| 3 | Kỹ năng vận hành các TB CNTT của CB, GV | - Biết sử dụng MT, MC: 32/32 - tỷ lệ:100%  - Biết sử dụng bảng TT: 32/32 - tỷ lệ: 100%(trong đó 9 GV- 25% GV sử dụng thành thạo, khai thác soạn giảng trên bảng tương tác |  |  |
| 4 | Hệ thống hồ sơ quản lý của mô hình | Quản lý hồ sơ của mô hình trên mô hình điện tử và lưu đủ |  |  |
| 5 | Công tác kiểm tra đánh giá | BGH kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị CNTT đầu năm học. |  |  |
| 6 | Công tác khác | Đào tạo tập huấn năng cao kĩ năng sử dụng bảng tương tác, sử dụng các phần mề. |  |  |

**Đánh giá chung:**

- Thực hiện kế hoạch thí điểm mô hình trường học điện tử theo đúng tiến độ đề ra. Thực hiện đúng hệ thống hồ sơ quản lý mô hình theo hướng dẫn của cấp trên.

- Một số thiết bị gặp lỗi đang được kiểm tra sửa chữa.

- CBGVNV vận hành tốt các thiết bị CNTT.

**Tồn tại:**

**-** Một số giáo viên còn gặp trục trặc khi sử dụng các thiết bị CNTT.

**Hướng khắc phục:**

* Tiếp tục hướng dẫn giáo viên sử dụng

**III. Công tác triển khai ứng dụng:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Kết quả** | **Kinh phí thực hiện** | **Đề xuất, kiến nghị** |
| 1 | Ứng dụng trong quản lý và điều hành | - Hệ thống camera của nhà trường giúp cho công tác quản lý của BGH biết được: tình hình an ninh trật tự  - Email nhà trường hoạt động ổn định, liên tục cập nhật văn bản chỉ đạo các cấp, các thông tin của nhà trường đến 100% CB, GV, NV.  Các phần mềm quản lý học sinh, nhân sự, kế toán hoạt động ổn định giúp cho việc quản lý của BGH được tốt hơn.  **\* Các phần mềm quản lý hoạt động ổn định.** |  |  |
| 2 | Ứng dụng trong giảng dạy và học tập | - Giáo viên đã sử dụng các phần mềm phục vụ giảng dạy và học tập đang sử dụng: bảng tương tác, violet vào các tiết dạy trên lớp, hội giảng, giáo viên trao đổi với nhau trên cổng nội bộ nhà trường. |  |  |
| 3 | Ứng dụng trong giảng dạy và học tập | - Số tiết sử dụng TB CNTT trên lớp học: 924  - Số tiết sử dụng bảng tương tác : 24  - Số chuyên đề sử dụng TB máy tính máy chiếu: 0  - Số chuyên đề sử dụng bảng TT: 0 |  |  |
| 4 | Cổng thông tin điện tử | Số lượng truy cập: 1103  Số tin bài: 10  Số bài chuyên sâu: 04  Số văn bản cập nhật:10  Số bài giảng điện tử: 0  Số bài giảng e-learing cập nhật: 0  Số giáo án điện tử cập nhật: 0  Tổng số tài nguyên: 786 |  |  |
| 5 | Ứng dụng khác | BGH, tổng phụ trách, chi đoàn thực hiện trao đổi hàng tuần trên google driver. |  |  |

**Đánh giá chung:**

**-** Đã đăng đầy đủ số lượng tin bài, cập nhật đầy đủ thông tin trên cổng thông tin.

**Tồn tại.**

- Một số thiết bị CNTT bị hỏng ảnh hưởng tới công tác dạy và học.

**Khắc phục.**

* Liên hệ bên kĩ thuật sửa chữa các thiết bị gặp vấn đề

**IV. Khai thác cơ sở hạ tầng của mô hình:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Kết quả** | **Kinh phí thực hiện** | **Đề xuất, kiến nghị** |
| 1 | Duy trì, bảo trì, kiểm soát, khai thác cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đã được lắp đặt | Chế độ bảo trì: Kiểm tra bảo trì thiết bị định kì theo tháng thường xuyên |  |  |
| 2 | Các thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy học tập: Máy tính, projector, máy chiết đa vật thể | Các thiết bị hoạt động ổn định. |  |  |
| 3 | Hệ thống mạng | Hoạt động ổn định |  |  |
| 4 | Hệ thống Camera | Hoạt động bình thường |  |  |
| 5 | Hệ thống điện | Hoạt động ổn định |  |  |
| 6 | Thiết bị khác | Các thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |

**Đánh giá chung:**

- Đã khắc phục bóng đèn và các thiết bị gặp vấn đề trong lớp học

- Các thiết bị CNTT hoạt động tương đối ổn định

**Tồn tại.**

**-** Một số lớp còn bị mất wifi hay máy tính bị lỗi.

**Khắc phục**

- Cài đặt lại wifi, kiểm tra cài đặt lại máy tính.

- khắc phục sửa chữa các thiết bị gặp vấn đề.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*  - PDG (để b/c) ;  - Lưu VP | **HIỆU TRƯỞNG**    **Nguyễn Thị Soan** |
|  |  |