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

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Số:1757/GDĐT-CTTT *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2018*

Về cập nhật tình trạng dinh dưỡng của học sinh, lắp đặt thiết bị cân và đo chiều cao thuộc Chương trình “NutiFood chung tay vì thể lực, tầm vóc Việt”

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ công văn số 4429/GDĐT-CTTT ngày 28 ngày 11 tháng 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạovề tập huấn sử dụng phần mềm Nuti đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh;

Căn cứ công văn số 32/2018/CV-NTF ngày 19/5/2018 của Công ty NutiFood về báo cáo tình hình cập nhật tình trạng dinh dưỡng của học sinh, lắp đặt thiết bị cân & đo chiều cao thuộc Chương trình “NutiFood chung tay vì thể lực, tầm vóc Việt”.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

**1. Cập nhật tình trạng dinh dưỡng của học sinh của trường.**

Đến thời điểm hiện tại, chỉ có 60 đơn vị trường đã cập nhật tình trạng dinh dưỡng học sinh của trường về cho Ban chỉ đạo đề án (*Danh sách đính kèm*). Sở Giáo dục và Đào tạo và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị chưa cập nhật tình trạng dinh dưỡng của học sinh cập nhật theo địa chỉ: [http://nangtamvocviet.vn](http://nangtamvocviet.vn/), hạn chót vào ngày 14 tháng 6 năm 2018.

**2. Lắp đặt thước đo chiều cao.**

Theo kế hoạch lắp đặt thước đo cho tổng cộng 845 trường, tuy nhiên vẫn còn 192 đơn vị trường học chưa sẵn sàng cho việc lắp đặt thước đo. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 192 đơn vị *(danh sách đính kèm)* tạo điều kiện để đơn vị thi công thực hiện lắp đặt thước đo đúng tiến độ. Hạn chót thực hiện vào ngày 02 tháng 6 năm 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ./.

**TL. GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

*-* Như trên;

**-** Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Phó GĐ Bùi Thị Diễm Thu;

*-* Lưu: VP, CTTT.

**TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Minh**

**DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÃ CẬP NHẬT**

***(Đính kèm văn bản số: GDĐT-CTTT ngày tháng 5 năm 2018)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Quận/Huyện** | **Số lượng hồ sơ cập nhật** |
|  | TH Trần Hưng Đạo | Quận 1 | 405 |
|  | Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng | Quận 1 | 1583 |
|  | Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học | Quận 1 | 933 |
|  | Song ngữ Quốc tế Horizon | Quận 2 | 271 |
|  | TiH Phan Đình Phùng | Quận 3 | 1877 |
|  | TH Nguyễn Việt Hồng | Quận 3 | 1014 |
|  | TH Nguyễn Thái Bình | Quận 4 | 490 |
|  | TH Nguyễn Huệ 3 | Quận 4 | 410 |
|  | TH Đoàn Thị Điểm | Quận 4 | 953 |
|  | TH Lê Văn Tám | Quận 5 | 1 |
|  | TH Hùng Vương | Quận 6 | 423 |
|  | TH Him Lam | Quận 6 | 692 |
|  | TH Chi Lăng | Quận 6 | 110 |
|  | TH Kim Đồng | Quận 6 | 1583 |
|  | TH Tân Quy | Quận 7 | 355 |
|  | TH Tân Phú | Quận 9 | 1793 |
|  | TH Dương Minh Châu | Quận 10 | 1045 |
|  | TH Hưng Việt | Quận 11 | 1149 |
|  | TH Nguyễn Văn Thệ | Quận 12 | 629 |
|  | TH Tam Bình | Thủ Đức | 148 |
|  | TH Ngọc Hồi | Tân Bình | 475 |
|  | TH Lý Thường Kiệt | Tân Bình | 533 |
|  | TH Bạch Đằng | Tân Bình | 567 |
|  | TH Chi Lăng | Tân Bình | 510 |
|  | TH Hồ Văn Cường | Tân Phú | 636 |
|  | TH Hiệp Tân | Tân Phú | 710 |
|  | TH Âu Cơ | Tân Phú | 823 |
|  | TH Phan Chu Trinh | Tân Phú | 3514 |
|  | TH Lê Văn Tám | Tân Phú | 4814 |
|  | THCL Bình Trị Đông A | Bình Tân | 83 |
|  | THCL Bình Trị 2 | Bình Tân | 2675 |
|  | TH Bình Lợi | Bình Chánh | 38 |
|  | TH Phước Thạnh | Củ Chi | 913 |
|  | TH An Nhơn Tây | Củ Chi | 81 |
|  | TH Tân Phú | Củ Chi | 41 |
|  | TH Phước Hiệp | Củ Chi | 827 |
|  | THCS Minh Đức | Quận 1 | 376 |
|  | THCS Bạch Đằng | Quận 3 | 120 |
|  | THCS THĂNG LONG | Quận 3 | 178 |
|  | THCS Hai Bà Trưng | Quận 3 | 1545 |
|  | THCS Phan Sào Nam | Quận 3 | 644 |
|  | THCS Bàn Cờ | Quận 3 | 632 |
|  | THCS Tăng Bạt Hổ A | Quận 4 | 494 |
|  | THCS Quang Trung | Quận 4 | 289 |
|  | THCS Chi Lăng | Quận 4 | 72 |
|  | THCS Nguyễn Đức Cảnh | Quận 6 | 121 |
|  | THCS Tân Phú | Quận 9 | 1772 |
|  | THCS - THPT Hồng Đức | Tân Phú | 24 |
|  | THCS Điện Biên | Bình Thạnh | 151 |
|  | THCSCL Hồ Văn Long | Bình Tân | 1327 |
|  | THCSCL Tân Tạo | Bình Tân | 837 |
|  | THCS Tân Thạnh Đông | Củ Chi | 88 |
|  | THCS Tân Tiến | Củ Chi | 854 |
|  | THCS Lê Minh Xuân | Bình Chánh | 84 |
|  | THCS Hai Bà Trưng | Nhà Bè | 33 |
|  | TH Kỳ Đồng | Quận 3 | 139 |
|  | TH Nguyễn Huệ | Quận 1 | 276 |
|  | TH Phan Văn Trị | Quận 1 | 890 |
|  | TT Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Tân Bình | Tân Bình | 184 |
|  | Trường Quốc tế Việt Úc | Quận 1 | 306 |

**TÌNH HÌNH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN & ĐO CHIỀU CAO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Quận/Huyện** | **Số lượng trường TH & THCS** | **Số trường đã nhận cân, poster A2 và cuốn cẩm nang** | **Tình trạng lắp đặt thước đo chiều cao** | | | | **Số trường đã cập nhật kết quả cân đo lên hệ thống** |
| **Chưa tháo len tường** | **Đã lắp xong** | **TH và THCS trùng nhau** | **Trường đang xây dựng** |
| 1 | Huyện Bình Chánh | 54 | 54 | 15 | 38 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Huyện Cần Giờ | 23 | 23 | 11 | 12 |  |  |  |
| 3 | Huyện Củ Chi | 64 | 64 | 16 | 47 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Huyện Hóc Môn | 39 | 39 | 9 | 30 |  |  |  |
| 5 | Huyện Nhà Bè | 21 | 21 | 1 | 19 |  | 1 | 1 |
| 6 | Quận 1 | 34 | 34 | 14 | 19 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | Quận 10 | 31 | 31 | 7 | 24 |  | 1 | 1 |
| 8 | Quận 11 | 36 | 36 | 6 | 28 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Quận 12 | 44 | 44 | 1 | 31 | 12 | 3 | 3 |
| 10 | Quận 2 | 22 | 22 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Quận 3 | 30 | 30 | 6 | 23 | 1 | 8 | 8 |
| 12 | Quận 4 | 21 | 21 | 2 | 19 |  | 7 | 7 |
| 13 | Quận 5 | 28 | 28 | 9 | 18 |  | 1 | 1 |
| 14 | Quận 6 | 31 | 31 | 10 | 21 |  | 5 | 5 |
| 15 | Quận 7 | 29 | 29 | 4 | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Quận 8 | 34 | 34 | 14 | 20 |  |  |  |
| 17 | Quận 9 | 33 | 33 | 2 | 31 |  | 1 | 1 |
| 18 | Quận Bình Tân | 40 | 40 | 5 | 34 |  | 4 | 4 |
| 19 | Quận Bình Thạnh | 38 | 38 | 8 | 30 |  | 1 | 1 |
| 20 | Quận Gò Vấp | 43 | 43 | 6 | 37 |  | 0 | 0 |
| 21 | Quận Phú Nhuận | 24 | 24 |  | 24 |  |  |  |
| 22 | Quận Tân Bình | 46 | 46 | 25 | 21 |  | 5 | 5 |
| 23 | Quận Tân Phú | 41 | 41 | 13 | 28 |  | 5 | 5 |
| 24 | Quận Thủ Đức | 39 | 39 | 5 | 34 |  | 0 | 0 |
| **TỔNG** | | **845** | **845** | **192** | **630** | **20** | 3 | **60** |