**Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định.**

| **TT** | **Khối phòng** | **Số phòng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiên cố** | **Bán kiên cố** |
| **I** | **Khối phòng hành chính quản trị** | **5** |  |  |
| 1 | Phòng hiệu trưởng | 01 |  |  |
| 2 | Phòng phó hiệu trưởng | 02 |  |  |
| 3 | Văn phòng | 01 |  |  |
| 4 | Phòng bảo vệ | 01 |  |  |
| 5 | Khu vệ sinh GV, NV | 02 |  |  |
| 6 | Khu để xe của GV, NV | 01 |  |  |
| **II** | **Khối phòng học tập** | **42** |  |  |
| 1 | Phòng học | 40 |  |  |
| 2 | Phòng học bộ môn Âm nhạc | 0 |  |  |
| 3 | Phòng học bộ môn Mỹ thuật | 0 |  |  |
| 4 | Phòng học bộ môn Khoa học – Công nghệ | 0 |  |  |
| 5 | Phòng học bộ môn Tin học | 02 |  |  |
| 6 | Phòng học bộ môn ngoại ngữ | 00 |  |  |
| 7 | Phòng đa chức năng | 0 |  |  |
| **III** | **Khối phòng hỗ trợ học tập** | **04** |  |  |
| 1 | Phòng Thư viện | 01 |  |  |
| 2 | Phòng Thiết bị giáo dục | 01 |  |  |
| 3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập | 0 |  |  |
| 4 | Phòng truyền thống | 01 |  |  |
| 5 | Phòng Đội Thiếu niên | 01 |  |  |
| **IV** | **Khối phụ trợ** | **04** |  |  |
| 1 | Phòng họp | 02 |  |  |
| 2 | Phòng Y tế trường học | 01 |  |  |
| 3 | Nhà kho | 01 |  |  |
| 4 | Khu để xe học sinh | 0 |  |  |
| 5 | Khu vệ sinh học sinh | 08 |  |  |
| 6 | Cổng, hàng rào | Có |  |  |
| **V** | **Khu sân chơi, thể dục thể thao** |  |  |  |
| 1 | Có một sân chung của nhà trường | Có  |  |  |
| 2 | Sân thể dục thể thao bảo đảm an toàn và có dụng cụ, thiết bị vận động cho học sinh | Có |  |  |
| **VI** | **Khối phục vụ sinh hoạt** | **03** |  |  |
| 1 | Nhà bếp | 01 |  |  |
| 2 | Kho bếp | 01 |  |  |
| 3 | Nhà ăn | 01 |  |  |