**PHỤ LỤC V: GIÁO DỤC THỂ CHẤT, Y TẾ TRƯỜNG HỌC**

*(HD số 04/HD-PGD ngày 12/9/2023)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung công việc** | **Yêu cầu cần đạt** | **Thời gian thực hiện** | **Người****thực hiện** | **Phối hợp** |
| **I. NHIỆM VỤ CHUNG** |
| 1. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; đuối nước | Đảm bảo ANAT trường học trong dạy học và HĐGD | Từ 28/8/2023 đến 31/5/2024 | Toàn HĐSP | Nòng cốt Ban ANTT |
| 2. Phòng chống dịch bệnh | Không để dịch bệnh lây lan | Nòng cốtBan CSSK |
| 3. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường (Y bạ; CSDL…) | Chính xác, đầy đủ, kịp thời | Khám SK đầu nămHàng tuần | Đ/c LanBan CSSK |
| 4. Tổ chức các hoạt động thể thao học sinh; Trò chơi dân gian… | An toàn, phù hợp | Ra chơi tiết 2 các buổi thứ 2,4,6 và các ngày: 05/9; 20/11;26/3 | Đ/c Quân, Lan, Tuyết | HĐSP phối hợp |
| 5. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2024 | An toàn, đạt thành tích cao | Theo Lịch của xã, huyện | HĐSP | Quân,Lan |
| 6. Tư vấn dinh dưỡng, các bệnh học đường, theo mùa | Chính xác, dễ hiểu, kịp thời | Hàng tuầnKhi có dịch bệnh | LanGVCN | HĐSP |
| **II. GIÁO DỤC THỂ CHẤT** |
| 1. Dạy học môn GDTC/TD | An toàn, đúng quy định, phù hợp | Hàng tuần | Đ/c QuânLan |  |
| 2. Duy trì bài thể dục giữa giờ | Vui, khỏe | Thứ 2,4,6 | GVTB, Đội | Quân, Lan |
| 3. Tổ chức các HĐ TDTT, duy trì HĐ của các CLB: Bóng đá, Đá cầu, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ Vua | An toàn, bổ ích, phù hợp đ/k và sở thích, SK HS | Hàng tuần | Quân, Lan, Tuyết, Yến, Hồng và CLB | HĐSP |
| 4. T.lập và huấn luyện các ĐT: Điền kinh, Cờ Vua | An toàn, phù hợp đ/k và NLHS | Tháng 11/2023 đến lúc thi cấp huyện | Quân Lan | HĐSP phối hợp |
| 5. Thi Điền kinh cấp huyện | An toàn, XT 12/21 | Theo Lịch của PGD |
| 6. Thi Cờ Vua cấp huyện | 1-2 giải huyện |
| **III. Y TẾ TRƯỜNG HỌC** |
| 1. Kiện toàn Ban CSSK | Đúng quy định | Trước 15/9 | Hiệp |  |
| 2. XDKH thực hiện | Sát, rõ, khả thi | Trong tháng 9 | Lan |  |
| 3. Tổ chức thực hiện quy định về công tác y tế trường học tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 | Đầy đủ, hiệu quả, kịp thời (8 Chương trình YTTH) | Từ 28/8/2023 đến 31/5/2023 | Lan | Ban CSSK |
| 3.1.Công tác tổ chức và kế hoạch | Đầy đủ, kịp thời | Trong tháng 9 | Hiệp, Lan |  |
| 3.2. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất | Đảm bảo theo quy định | Trong năm học | Hiệp | Ban CSSK |
| 3.3. Bảo đảm các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường | Đúng quy chuẩn | Trong năm học | Hiệp, Lan | Ban CSSK |
| 3.4. Bảo đảm môi trường thực thị chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng | Đủ các quy chế; XD MQH thầy trò chuẩn mực; liên kết chặt chẽ c.đồng | Trong năm học | Ban CSSK | HĐSP |
| 3.5. Bảo đảm các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho học sinh | Phòng y tế đảm bảo; Ký HĐ TYT | Trong năm học | Hiệp, Lan, Hồng, Nga | HĐSP |
| 3.6. Quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh | Thực hiện đủ 13 chương trình |
| 3.7. Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe | Thực hiện đủ 4 chương trình | Lan | Đội TN |
| 3.8. Thống kê báo cáo và đánh giá | Chính xác, khách quan, kịp thời | Tháng 5/2024 | Lan, Hiệp | Ban CSSK |
| 4. Thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với HS | 100% | Tháng 12/2023 | HĐSP | Lan, Hồng |
| 5. Trực y tế, Tư vấn tâm lý | Đầy đủ, phù hợp | Hàng tuần | Lan | Đội/CN |
| **III. XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN** |
| 1. Đảm bảo ANTT | An toàn, nề nếp | Hàng ngày | B.vệ/HĐSP | Ban ANTT |
| 2. Đảm bảo ATGT | Không để xảy ra TNGT | HĐSP | Ban ATGT |
| 3. Phòng chống cháy nổ | Không để xảy ra cháy nổ | HĐSP | Tổ PCCC |
| 4. Triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Giáo dục | Đầy đủ, hiệu quả, kịp thời | Hàng tuần | HĐSP | Đoàn-ĐộiCMHS |
| 5. Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, BLHĐ, XHTE | Không để xảy ra TNTT-ĐN; BLHĐ, XHTE | Hàng ngày | HĐSP | GVCN, Đoàn Đội |
| 6. Phòng chống hiểm họa thiên nhiên; động vật cắn; ngộ độc... | HS có kỹ năng phòng tránh | CMHS |
| 7. Công tác truyền thông | Dễ hiểu, dễ làm | Theo KH  |  |  |
| 7.1. Về ATGT | Có KN cơ bản | Hàng ngày, trọng điểm: tiết SHCC; SHL; Truy bài; Ra chơi tiết 2; Cuối mỗi học | Ban ATGT | HĐSP |
| 7.2. Về TNTT-ĐN | Biết cách p. tránh | Ban ANTT |  |
| 7.3. Về Bạo lực học đường | Ứng xử đúng cách | HĐSP |  |
| 7.4. Về cháy nổ | Có KN cơ bản | Tổ PCCC |  |
| 7.5. Về pháo | Tuyệt đối k v.phạm | 12/2023&01/2024 | GVCN | Đội |
| 7.6. Về trò chơi, đồ chơi nguy hiểm; văn hóa phẩm đồi trụy | Tuyết đối không sử dụng, lưu hành… | Hàng ngày | GVCN | ĐộiHĐSP |
| 7.7. Về tham gia In tơ nét, SD ĐT&MXH an toàn | Có KN cơ bản, tự biết bảo vệ |
| 7.8. Về dinh dưỡng | Biết tự CSSK | Hàng tuần | Lan | GVCN |
| 7.9. Về các KNS; Pháp luật… | KNS và PL cơ bản | Hàng ngày | GVCN | Đội |