|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN CƯ JÚT  **TRƯỜNG MẪU GIÁO EA PÔ**  Số: 02/TB-MGEP | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Ea pô, ngày 30 tháng 8 năm 2024* |

**THÔNG BÁO**

**Danh mục đồ chơi, học liệu được lựa chọn sử dụng trong trường MG EaPô Năm học 2024 - 2025**

Căn cứ vào kết quả lựa chọn đồ chơi, học liệu, tài liệu của hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu. Trường mẫu giáo Ea pô thông báo danh mục đồ chơi, học liệu, tài liệu đã được hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu phê duyệt được sử dụng trong trường mẫu giáo Ea Pô năm học 2024 – 2025 *(Có danh mục kèm theo)*

Thông báo này được công khai đến cán bộ, giáo viên, cha mẹ trẻ được biết.

Kính đề nghị Cán bộ, giáo viên, quý bậc cha mẹ trẻ đọc kỹ danh mục đồ chơi, học liệu để trang bị đúng danh mục đồ chơi, học liệu đã được phê duyệt sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Phòng GD&ĐT (để b/c);  - Bộ phận CM (th/h);  - Niêm yết bảng công khai nhà trường  - Lưu: VT./. | **HIỆU TRƯỞNG**  **LÊ THỊ THOA** |

**Danh mục đồ chơi, học liệu phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ được sử dụng trong trường mẫu giáo Ea Pô năm học 2024-2025**

*(Kèm theo quyết định số /QĐ-TrMGEP ngày 25/8/2024 của Hiệu trưởng trường mẫu giáo Eapô về phê duyệt danh mục đồ chơi, học liệu năm học 2024-2025)*

1. **Danh mục đồ chơi, học liệu đối khối lớp 5-6 tuổi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục đồ chơi, học liệu, sách, tài liệu.** | **Tác giả** | **Kích thước** | **Đối tượng SD** | **Giá (dự kiến)** | **SL** | **Thành tiền** |
| 1 | Sách bé làm quen với toán | Nguyễn Thanh Giang | 19x26,5 | 5 - 6 tuổi | 12,500 | 69 | 862,500 |
| 2 | Sách bé LQ chữ cái quyển 1 | Phan Lan Anh | 19 x26,5 | 5 - 6 tuổi | 10,000 | 69 | 690,000 |
| 3 | Sách bé LQ chữ cái quyển 2 | Phan Lan Anh | 19 x26,5 | 5 - 6 tuổi | 10,000 | 69 | 690,000 |
| 4 | Sách bé hoạt động tạo hình | Nguyễn Thanh Hương | 19 x26,5 | 5 - 6 tuổi | 13,000 | 69 | 897,000 |
| 5 | Sách bé khám phá khoa học | Nguyễn Thanh Giang | 19 x26,5 | 5 - 6 tuổi | 11,500 | 69 | 793,500 |
| 6 | Hoa bé chăm ngoan |  | 40 x 60 | Trẻ | 5,000 | 69 | 345,000 |
| 7 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ MN | Nguyễn Minh Huyền – Đặng Thu Hà | 14,5x20,5 | GV&PH | 10,500 | 69 | 724,500 |
| 8 | Kéo học sinh | Xuân bo |  | Trẻ | 8000 | 69 | 552,000 |
| 9 | Hồ dán giấy TP-G08 khay 12 | Thiên Long |  | Trẻ | 3000 | 69 | 207,000 |
| 10 | Phấn không bụi DC-007 | Thiên Long |  | Trẻ | 15,000 | 3 | 45,000 |
| 11 | Bút chì gỗ TL-2B hộp 10 | Thiên Long |  | Trẻ | 5000 | 69 | 345,000 |
| 12 | Gọt bút chì hộp 36 | Thiên Long |  | Trẻ | 6000 | 12 | 72,000 |
| 13 | Bút sáp màu CR-07 12 màu | WinQ |  | Trẻ | 14,000 | 69 | 966,000 |
| 14 | Bút lông màu lớn | Thiên long |  | Trẻ | 15,000 | 3 | 45,000 |
| 15 | Đất nặn MC-C04 12 màu | COLOKIT |  | Trẻ | 20,000 | 69 | 1,380,000 |
| 16 | Màu nước Wco-07 | Wco |  | Trẻ | 50,000 | 3 | 150,000 |
| 17 | Giấy màu |  |  | Trẻ | 5000 | 138 | 690,000 |
| 18 | Bảng con | Kim nguyên |  | Trẻ | 15,000 | 69 | 1,035,000 |
| 19 | Thẻ chữ cái nhỏ |  |  | Trẻ | 8.000 | 69 | 552.000 |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  | **11,041,500** |

1. **Danh mục đồ chơi, học liệu đối khối lớp 4-5 tuổi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục đồ chơi, học liệu, sách, tài liệu.** | **Tác giả** | **Kích thước** | **Đối tượng SD** | **Giá (dự kiến)** | **SL** | **Thành tiền** |
| 1 | Sách bé làm quen với toán | Nguyễn Thanh Giang | 19x26,5 | 4 - 5 tuổi | 9,500 | 45 | 427,500 |
| 2 | Sách bé hoạt động tạo hình | Nguyễn Thanh Hương | 19 x26,5 | 4 - 5 tuổi | 11,500 | 45 | 517,500 |
| 3 | Sách bé khám phá khoa học | Nguyễn Thanh Giang | 19 x26,5 | 4 - 5 tuổi | 10,500 | 45 | 472,500 |
| 4 | Hoa bé chăm ngoan |  | 40 x 60 | Trẻ | 5,000 | 45 | 225,000 |
| 5 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ MN | Nguyễn Minh Huyền – Đặng Thu Hà | 14,5x20,5 | GV&PH | 10,500 | 45 | 472,500 |
| 6 | Kéo học sinh | Xuân bo |  | Trẻ | 8000 | 45 | 360,000 |
| 7 | Hồ dán giấy TP-G08 khay 12 | Thiên Long |  | Trẻ | 3000 | 45 | 135,000 |
| 8 | Phấn không bụi DC-007 | Thiên Long |  | Trẻ | 15,000 | 2 | 30,000 |
| 9 | Bút chì gỗ TL-2B hộp 10 | Thiên Long |  | Trẻ | 5000 | 45 | 225,000 |
| 10 | Gọt bút chì hộp 36 | Thiên Long |  | Trẻ | 6000 | 8 | 48,000 |
| 11 | Bút sáp màu CR-07 12 màu | WinQ |  | Trẻ | 14,000 | 45 | 630,000 |
| 12 | Bút lông màu lớn | Thiên long |  | Trẻ | 15,000 | 2 | 30,000 |
| 13 | Đất nặn MC-C04 12 màu | COLOKIT |  | Trẻ | 20,000 | 45 | 900,000 |
| 14 | Màu nước Wco-07 | Wco |  | Trẻ | 50,000 | 2 | 100,000 |
| 15 | Giấy A4 |  |  | Trẻ | 80,000 | 3 | 240,000 |
| 16 | Kéo lớn |  |  | GV | 35,000 | 2 | 75,000 |
| 17 | Giấy màu |  |  | Trẻ | 5000 | 90 | 450,000 |
| 18 | Bảng con | Kim nguyên |  | Trẻ | 15,000 | 45 | 675,000 |
| 19 | Thẻ chữ cái nhỏ |  |  | Trẻ | 8.000 | 45 | 360,000 |
| 20 | Bộ đồ bộ đội |  |  | Trẻ | 275.000 | 3 | 825,000 |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  | **7,198,000** |

1. **Danh mục đồ chơi, học liệu đối khối lớp 3-4 tuổi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục đồ chơi, học liệu, sách, tài liệu.** | **Tác giả** | **Kích thước** | **Đối tượng SD** | **Giá (dự kiến)** | **SL** | **Thành tiền** |
| 1 | Sách bé làm quen với toán | Nguyễn Thanh Giang | 19x26,5 | 3 - 4 tuổi | 8,500 | 28 | 238,000 |
| 2 | Sách bé hoạt động tạo hình | Nguyễn Thanh Hương | 19 x26,5 | 3 - 4 tuổi | 10,500 | 28 | 294,000 |
| 3 | Sách bé khám phá khoa học | Nguyễn Thanh Giang | 19 x26,5 | 3 - 4 tuổi | 8,500 | 28 | 238,000 |
| 4 | Hoa bé chăm ngoan |  | 40 x 60 | Trẻ | 5,000 | 28 | 140,000 |
| 5 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ MN | Nguyễn Minh Huyền – Đặng Thu Hà | 14,5x20,5 | GV&PH | 10,500 | 28 | 294,000 |
| 6 | Kéo học sinh | Xuân bo |  | Trẻ | 8000 | 28 | 224,000 |
| 7 | Hồ dán giấy TP-G08 khay 12 | Thiên Long |  | Trẻ | 3000 | 28 | 84,000 |
| 8 | Phấn không bụi DC-007 | Thiên Long |  | Trẻ | 15,000 | 2 | 30,000 |
| 9 | Bút chì gỗ TL-2B hộp 10 | Thiên Long |  | Trẻ | 5000 | 28 | 140,000 |
| 10 | Gọt bút chì hộp 36 | Thiên Long |  | Trẻ | 8000 | 8 | 64,000 |
| 11 | Bút sáp màu CR-07 12 màu | WinQ |  | Trẻ | 14,000 | 28 | 392,000 |
| 12 | Bút lông màu lớn | Thiên long |  | Trẻ | 15,000 | 2 | 30,000 |
| 13 | Đất nặn MC-C04 12 màu | COLOKIT |  | Trẻ | 20,000 | 28 | 560,000 |
| 14 | Màu nước Wco-07 | Wco |  | Trẻ | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 15 | Giấy A4 |  |  | Trẻ | 80,000 | 2 | 160,000 |
| 16 | Kéo lớn |  |  | GV | 35,000 | 2 | 70,000 |
| 17 | Giấy màu |  |  | Trẻ | 5000 | 56 | 280,000 |
| 18 | Bảng con | Kim nguyên |  | Trẻ | 15,000 | 28 | 420,000 |
| 19 | Thẻ chữ cái nhỏ |  |  | Trẻ | 8.000 | 28 | 224,000 |
| 20 | Đồ bộ đội |  |  | Trẻ | 275.000 | 2 | 550.000 |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  | **4,482,000** |

1. **Danh mục đồ chơi, học liệu đối khối lớp nhà trẻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục đồ chơi, học liệu, sách, tài liệu.** | **Tác giả** | **Kích thước** | **Đối tượng SD** | **Giá (dự kiến)** | **SL** | **Thành tiền** |
| 1 | Sách bé làm quen với toán | Nguyễn Thanh Giang | 19x26,5 | 24 - 36 tháng tuổi | 8,500 | 7 | 59,500 |
| 2 | Sách bé hoạt động tạo hình | Nguyễn Thanh Hương | 19 x26,5 | 24 - 36 tháng tuổi | 10,500 | 7 | 73,500 |
| 3 | Sách bé khám phá khoa học | Nguyễn Thanh Giang | 19 x26,5 | 24 – 36 tháng tuổi | 8,500 | 7 | 59,500 |
| 4 | Hoa bé chăm ngoan |  | 40 x 60 | Trẻ | 5,000 | 7 | 35,000 |
| 5 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ MN | Nguyễn Minh Huyền – Đặng Thu Hà | 14,5x20,5 | GV&PH | 10,500 | 7 | 73,500 |
| 6 | Kéo học sinh | Xuân bo |  | Trẻ | 8000 | 7 | 56,000 |
| 7 | Hồ dán giấy TP-G08 khay 12 | Thiên Long |  | Trẻ | 3000 | 7 | 21,000 |
| 8 | Phấn không bụi DC-007 | Thiên Long |  | Trẻ | 15,000 | 1 | 15,000 |
| 9 | Bút chì gỗ TL-2B hộp 10 | Thiên Long |  | Trẻ | 5000 | 7 | 35,000 |
| 10 | Gọt bút chì hộp 36 | Thiên Long |  | Trẻ | 8000 | 3 | 24,000 |
| 11 | Bút sáp màu CR-07 12 màu | WinQ |  | Trẻ | 14,000 | 7 | 98,000 |
| 12 | Bút lông màu lớn | Thiên long |  | Trẻ | 15,000 | 1 | 15,000 |
| 13 | Đất nặn MC-C04 12 màu | COLOKIT |  | Trẻ | 20,000 | 7 | 140,000 |
| 14 | Màu nước Wco-07 | Wco |  | Trẻ | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 15 | Giấy A4 |  |  | Trẻ | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 16 | Kéo lớn |  |  | GV | 35,000 | 1 | 35,000 |
| 17 | Giấy màu |  |  | Trẻ | 5000 | 28 | 140,000 |
| 18 | Bảng con | Kim nguyên |  | Trẻ | 15,000 | 7 | 105,000 |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  | **1,115,000** |