ỦY BAN NHÂN DÂNQUẬN 10 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA** **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **Độc lập –Tự do – Hạnh phúc**

Phụ lục 1

Số: /BC-….. *Quận 10, ngày tháng năm 2021*

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện công tác y tế trường học giai đoạn 2017-2020**

1. Kết quả thực hiện công tác y tế trường học giai đoạn 2017-2020
2. Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học
3. Về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh
4. Về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh
5. Về công tác phòng chống dịch bệnh
6. Về tình trạng dinh dưỡng học sinh
7. Về hoạt động truyền thông về giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục giới tính, giáo dục dân số, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; phòng, chống xâm hại trẻ em; tác hại của thuốc lá; phòng, chống mại dâm trong trường học; thực hiện nước sạch, vệ sinh môi trường; vệ sinh tại các nhà vệ sinh học sinh
8. Kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu: đính kèm hệ thống chỉ tiêu tại phụ lục 2
9. Những thuận lợi, khó khăn
10. Bài học kinh nghiệm
11. Kiến nghị

***Nơi nhận:***  **HIỆU TRƯỞNG**

- Phòng GDĐT (ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Phụ lục 2 |
| **Biểu mẫu Báo cáo số liệu thực hiện** **các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020** |
| Tên đơn vị: Địa chỉ:  |
| **Stt** | **Nội dung** | **Năm 2020 (%)** |
|
| 1 | Tỷ lệ trường học và các cơ sở giáo dục có phòng y tế và nhân viên y tế trường học đúng quy định theo Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. | Ghi đúng quy định hoặc chưa đúng quy định |
| 2 | Tỷ lệ học sinh trong các trường học và các cơ sở giáo dục được truyền thông giáo dục sức khỏe với các nội dung về phòng, chống bệnh tật học đường. | Ghi tỷ lệ % học sinh được truyền thông |
| 3 | Tỷ lệ các trường học và các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh theo quy định đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. | Ghi tổng số hs tham gia BHYT và tỷ lệ % hs tham gia BHYT |
| 4 | Tỷ lệ học sinh được khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe. Các trường hợp mắc bệnh được phát hiện đều thông báo cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị. | Ghi số hs được KSK/Tổng số hs toàn trường. Tỷ lệ % |
| 5 | Tỷ lệ các trường học được tuyến quận, huyện kiểm tra, giám sát hỗ trợ việc thực hiện và triển khai công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. | Ghi có hoặc không |
| 6 | Tỷ lệ trường học và các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. | Ghi tốt hoặc chưa tốt |
| 7 | Tỷ lệ trường hợp khi có bệnh truyền nhiễm trong trường học và cơ sở giáo dục, nhà trường và cơ sở giáo dục phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện và tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời theo quy định. | Ghi tốt hoặc chưa tốt |
| 8 | Tỷ lệ các trường học có tổ chức bếp ăn bán trú, nội trú đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể (trên 30 người) trong trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. | Ghi đảm bảo hoặc chưa đảm bảo |
| 9 | Tỷ lệ trường học, các cơ sở giáo dục, có tổ chức bếp ăn bán trú, nội trú cung cấp bữa ăn cho học sinh phải sử dụng muối Iốt hoặc gia vị có bổ sung Iốt. | Ghi có hoặc không |
| 10 | Tỷ lệ nữ sinh trung học phổ thông được uống bổ sung sắt/thuốc bổ máu phòng ngừa thiếu máu dinh dưỡng. | Tỷ lệ % (áp dụng cho trường THPT) |
| 11 | Tỷ lệ trường học, các cơ sở giáo dục đạt chuẩn về vệ sinh phòng học, vệ sinh học cụ, học phẩm. | Ghi đạt hoặc chưa đạt |