**PHỤ LỤC I**

MẪU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN1  
*(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG  
**TƯỜNG TH&THCS MAI ĐỘNG**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
Năm:**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

Tên Trường: Trường Tiểu học và THCS Mai Động

Địa điểm: Thôn Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0221817383

Địa chỉ Email: [c2maidongkd.hungyen@moet.edu.vn](mailto:c2maidongkd.hungyen@moet.edu.vn)

c1maidongkd.hungyen@moet.edu.vn

Trường TH&THCS Mai Động có bề dày với gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trong 5 năm gần đây, nhà trường có 10 lượt giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 45 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, duy trì và phát triển bền vững chất lượng giáo dục toàn diện luôn đứng ở vị trí tốp đầu của huyện Kim Động. Từ nhiều năm qua, nhà trường liên tục đạt danh hiệu Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; “Tập thể lao động xuất sắc”. Chi bộ nhà trường liên tục đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường đã được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2022.

Tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nội bộ đoàn kết cao, đội ngũ giáo viên trong nhà trường có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề, có tinh thần tương thân tương ái nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau trên mọi phương diện, luôn thương yêu gần gũi giúp đỡ giáo dục học sinh. Cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đều được tham gia tập huấn chương trình phổ thông mới. Giáo viên tổng phụ trách đội có năng lực chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác đội.

Học sinh nhà trường có truyền thống chăm ngoan, hiếu học, tích cực trong các hoạt động của luôn có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ. Học sinh nhiều thế hệ học sinh đã thành đạt. Đa số học sinh có ý thức học tập tốt, có khát vọng mạnh mẽ để thi vào các trường THPT công lập trong huyện. Hằng năm, số lượng học sinh giỏi và HS đỗ vào THPT công lập luôn xếp thứ hạng cao của Huyện và được cấp trên ghi nhận.

Nhà trường có được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh trong khu vực; được sự ủng hộ ngày càng cao của các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội, các bậc phụ huynh học sinh, các thế hệ thầy cô giáo và các em học sinh.

Trường TH&THCS Mai Động có bề dày với gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trong 5 năm gần đây, nhà trường có 10 lượt giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 45 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, duy trì và phát triển bền vững chất lượng giáo dục toàn diện luôn đứng ở vị trí tốp đầu của huyện Kim Động. Từ nhiều năm qua, nhà trường liên tục đạt danh hiệu Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; “Tập thể lao động xuất sắc”. Chi bộ nhà trường liên tục đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường đã được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2022.

Tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nội bộ đoàn kết cao, đội ngũ giáo viên trong nhà trường có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề, có tinh thần tương thân tương ái nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau trên mọi phương diện, luôn thương yêu gần gũi giúp đỡ giáo dục học sinh. Cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đều được tham gia tập huấn chương trình phổ thông mới. Giáo viên tổng phụ trách đội có năng lực chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác đội.

Học sinh nhà trường có truyền thống chăm ngoan, hiếu học, tích cực trong các hoạt động của luôn có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ. Học sinh nhiều thế hệ học sinh đã thành đạt. Đa số học sinh có ý thức học tập tốt, có khát vọng mạnh mẽ để thi vào các trường THPT công lập trong huyện. Hằng năm, số lượng học sinh giỏi và HS đỗ vào THPT công lập luôn xếp thứ hạng cao của Huyện và được cấp trên ghi nhận.

Nhà trường có được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh trong khu vực; được sự ủng hộ ngày càng cao của các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội, các bậc phụ huynh học sinh, các thế hệ thầy cô giáo và các em học sinh.

**II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ**

Năm học 2024 - 2025, trường TH&THCS Mai Động có tổng số 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó:

- Ban giám hiệu: 03 đ/c

- Giáo viên giảng dạy khối THCS: 11 đ/c; Tỉ lệ GV/lớp : 11/7 = 1,57

- Giáo viên giảng dạy khối Tiểu học: 19 đ/c; Tỉ lệ GV/lớp là 19/15 =1,26

- Nhân viên: 02 đ/c (Văn Thư - Thủ quỹ; Kế toán)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 1; Đại học: 33; Cao đẳng: 0 ; Trung cấp: 1; - Đảng viên: 27 đ/c

- Tuổi nghề: cao nhất 30 năm thấp nhất 3 năm; Tuổi đời: cao nhất 58 thấp nhất 30.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T**  **T** | **Nội dung** | **Tổng số** | **Trình độ đào tạo** | | | | | | **Hạng chức danh nghề nghiệp** | | | **Chuẩn nghề nghiệp** | | | |
| **TS** | **ThS** | **ĐH** | **CĐ** | **TC** | **Dưới TC** | **Hạng III** | **Hạng II** | **Hạng I** | **Xuất sắc** | **Khá** | **Trung bình** | **Kém** |
| **I** | **Cán bộ quản lý** | **03** |  | **01** | **02** |  |  |  | **2** |  | **1** |  |  |  |  |
| 1 | Hiệu trưởng | 01 |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 02 |  |  | 02 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Giáo viên** | **30** |  |  | **30** |  |  |  | **25** | **5** |  |  |  |  |  |
| 1 | Văn hóa | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 20 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ngoại ngữ | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tin học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Âm nhạc | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mỹ thuật | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thể dục | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …v.v. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Nhân viên** | **2** |  |  |  |  | **2** |  | **2** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Văn thư | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kế toán | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thủ quỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thư viện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thiết bị, thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nhân viên khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..v.v.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Tổng số** | **35** |  | **1** | **32** |  | **2** |  | **29** | **5** | **1** |  |  |  |  |

**III. Công khai thông tin cơ sở vật chất**

**1. Điểm trường**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Địa chỉ | Diện tích điểm trường | Diện tích sân chơi |
| Điểm trường 1 | Nho Lâm C1 | 5204m2 | 2000m2 |
| Điểm trường 2 | Vân nghệ | 1646m2 | 380m2 |
| Điểm trường 3 | Nho Lâm C2 | 4583m2 |  |
| Cộng tổng diện tích toàn trường | | 11433m2 |  |
| Diện tích toàn trường tính bình quân/01học sinh:4,985m2 | | | |

**2. Phòng học**

**a. Điểm trường 1 (Nho Lâm C1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Loại phòng học | Số lượng | Diện tích (m2) | Bình quân (m2)/học sinh |
| 1 | Phòng học kiên cố | 15 | 675m2 | 1,85m2 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố |  |  |  |
| 3 | Phòng học tạm |  |  |  |
| 4 | Phòng học nhờ |  |  |  |

**b. Điểm trường 2 (Vân nghệ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Loại phòng học | Số lượng | Diện tích (m2) | Bình quân (m2)/trẻ em |
| 1 | Phòng học kiên cố | 5 | 225m2 | 3,21m2 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố |  |  |  |
| 3 | Phòng học tạm |  |  |  |
| 4 | Phòng học nhờ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**c. Điểm trường 3 (Nho Lâm C2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Loại phòng học | Số lượng | Diện tích (m2) | Bình quân (m2)/trẻ em |
| 1 | Phòng học kiên cố | 6 | 360 | 1,8 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố |  |  |  |
| 3 | Phòng học tạm |  |  |  |
| 4 | Phòng học nhờ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3. Phòng chức năng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích/phòng | Ghi chú |
| 1 | Phòng Hội đồng | 02 | 70m2 |  |
| 2 | Phòng tổ chuyên môn | 04 | 25m2 |  |
| 3 | Phòng Ban giám hiệu | 03 | 30m2 |  |
| 4 | Phòng hành chính | 01 | 30m2 |  |
| 5 | Phòng Đoàn, Đội | 01 | 25m2 |  |
| 6 | Phòng thư viện | 02 | 60m2 |  |
| 7 | Phòng đồ dùng, thiết bị | 02 | 50m2 |  |
| 8 | Phòng Tin học | 01 | 50m2 |  |
| 9 | Phòng Ngoại ngữ | 01 | 50m2 |  |
| 10 | Phòng ngủ học sinh bán trú | 0 | 0 |  |
| 11 | Phòng vệ sinh | 7 | 20m2 |  |
| 12 | Phòng giáo dục thể chất | 0 | 0 |  |
| 13 | Phòng giáo dục nghệ thuật | 1 | 50m2 |  |
| 14 | Phòng đa chức năng |  |  |  |
| 15 | Nhà bếp và kho | 0 | 0 |  |

**4. Đồ dùng, thiết bị dạy học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Khối lớp | Danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có | Số lượng (bộ) | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu)/bộ |
| 1 | Lớp 1 | Bộ đồ dùng tối thiểu | 1 |  |
| 2 | Lớp 2 | Bộ đồ dùng tối thiểu | 1 |  |
| 3 | Lớp 3 | Bộ đồ dùng tối thiểu | 1 |  |
| 4 | Lớp 4 | Bộ đồ dùng tối thiểu | 1 |  |
| 5 | Lớp 5 | Bộ đồ dùng tối thiểu | 1 |  |

**5. Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục thiết bị hiện có | Số lượng | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu) |
| 1 | Máy vi tính | 47 |  |
| 2 | Ti vi | 7 |  |
| 3 | Đài cát xét | 1 |  |
| 4 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 |  |
| 5 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 22 |  |
| 6 | Thiết bị khác loa | 2 |  |

**6. Nhà vệ sinh**

**a. Điểm trường 1 (Cấp 1 Nho Lâm)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục  nhà vệ sinh | Số lượng | Diện tích | Diện tích bình quân/giáo viên/học sinh | Ghi  chú |
| Dùng cho giáo viên | 03 | 50m2 |  |  |
| Dùng cho học sinh | 04 | 80m2 |  |  |
| Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định | 06 |  |  |  |
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |  |  |  |  |

**b. Điểm trường 2 (C1 Vân Nghệ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục nhà vệ sinh | Số lượng | Diện tích | Diện tích bình quân/giáo viên/trẻ em | Ghi  chú |
| Dùng cho giáo viên | 01 | 15m2 |  |  |
| Dùng cho học sinh | 01 | 30m2 |  |  |
| Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |  |  |  |  |
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |  |  |  |  |

**c. Điểm trường 3 (Cấp 2 Nho lâm)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục  nhà vệ sinh | Số lượng | Diện tích | Diện tích bình quân/giáo viên/trẻ em | Ghi  chú |
| Dùng cho giáo viên | 01 | 15m2 |  |  |
| Dùng cho học sinh | 01 | 70m2 |  |  |
| Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |  |  |  |  |
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |  |  |  |  |

**7. Cơ cở vật chất, trang thiết bị khác**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên điểm trường | Danh mục CSVC, trang thiết bị | Có | Không |
| 1 | **Điểm trường 1** | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |  |
|  |  | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |  |
| Kết nối internet | X |  |
| Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X |  |
| Tường rào xây | X |  |
| ..v.v… |  |  |
| 2 | **Điểm trường 2** | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |  |
|  |  | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |  |
| Kết nối internet | X |  |
| Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X |  |
| Tường rào xây | X |  |
|  |  | .v.v. |  |  |
| **2** | **Điểm trường 3** | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |  |
|  |  | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |  |
|  |  | Kết nối internet | X |  |
|  |  | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X |  |
|  |  | Tường rào xây | X |  |
|  |  | .v.v. |  |  |

**IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**

**V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | | **Nội dung** | **Chia theo khối lớp** | | | | | | |
| **Lớp 1** | **Lớp 2** | | **Lớp 3** | **Lớp 4** | **Lớp 5** | |
| 1 | | Chương trình giáo dục TH  nhà trường thực hiện | CTPT 2018 | CTPT 2018 | | CTPT 20188 | CTPT 2018 | VNEN | |
| 2 | | Các hoạt động hỗ trợ học  tập, sinh hoạt đối với học  sinh của nhà trường | HN,  GDĐP, ATGT,  GDPL | HN,  GDĐP, ATGT,  GDPL | | HN,  GDĐP, ATGT,  GDPL | HN,  GDĐP, ATGT,  GDPL | HN,  GDĐP, ATGT,  GDPL | |
| 3 | | Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia đình. | Kết nối thường xuyên qua các kênh | Kết nối thường xuyên qua các kênh | | Kết nối thường xuyên qua các kênh | Kết nối thường xuyên qua các kênh | Kết nối thường xuyên qua các kênh | |
| 4 | | Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Chủ động, tích cực, nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả | Chủ động, tích cực, nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả | | Chủ động, tích cực, nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả | Chủ động, tích cực, nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả | Chủ động, tích cực, nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả | |
| 5 | | Kết quả năng lực, phẩm  chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |  |  | |  |  |  | |
|  | | *5.1. Về năng lưc* |  |  | |  |  |  | |
| - Tự phục vụ, tự quản | T: 63.3%  Đ: 36.7% | T: 65,6%  Đ: 34,4% | | T: 68,5%  Đ: 31,5% | T: 66,7 %  Đ: 33,3% | T: 68,4%  Đ: 31,6% | |
| - Hợp tác (Giao tiếp và hợp tác) | T: 63.3%  Đ: 36.7% | T: 65,6%  Đ: 34,4% | | T: 68,5%  Đ: 31,5% | T: 66,7 %  Đ: 33,3% | T: 68,4%  Đ: 31,6% | |
| - Tự học, giải quyết vấn đề | T: 63.3%  Đ: 36.7% | T: 65,6%  Đ: 34,4% | | T: 68,5%  Đ: 31,5% | T: 66,7 %  Đ: 33,3% | T: 68,4%  Đ: 31,6% | |
|  | | *5.2. Năng lực* |  |  | |  |  |  | |
|  | | - yêu nước (Chăm học, chăm làm) | T: 84,5%  Đ: 15,5% | T: 85,2%  Đ: 14,8% | | T: 78,6%  Đ: 21,4% | T: 77,8%  Đ: 22,2% | T: 64,3%  Đ: 35,7% | |
|  | | - Nhân ái  (Tự tin, trách nhiệm) | T: 77,4%  Đ: 22,6 % | T: 77%  Đ: 23 % | | T: 76,4%  Đ: 23,6% | T: 77,8%  Đ: 22,2% | T: 64,3%  Đ: 35,7% | |
|  | | - Chăm chỉ  (Trung thực, kỷ luật) | T: 77,4%  Đ: 22,6 % | T: 78,5%  Đ: 21,5% | | T: 76,4%  Đ: 23,6% | T: 77,8%  Đ: 22,2% | T: 64,3%  Đ: 35,7% | |
|  | | - Trung thực  (Đoàn kết, yêu thương) | T: 77,4%  Đ: 22,6 % | T: 78,5%  Đ: 21,5% | | T: 76,4%  Đ: 23,6% | T: 77,8%  Đ: 22,2% | T: 64,3%  Đ: 35,7% | |
|  | | Trách nhiệm | T: 77,4%  Đ: 22,6 % | T: 78,5%  Đ: 21,5% | | T: 76,4%  Đ: 23,6% | T: 77,8%  Đ: 22,2% |  | |
|  | | 5.3. Kết quả học tập *(cam kết chất lượng đối với từng môm học, từng hoạt động giáo dục)* | Kết quả học tập của học sinh có xu hướng đi lên qua từng năm, đáp ứng tốt thang phẩm chất năng lực quy định | Kết quả học tập của học sinh có xu hướng đi lên qua từng năm, đáp ứng tốt thang phẩm chất năng lực quy định | | Kết quả học tập của học sinh có xu hướng đi lên qua từng năm, đáp ứng tốt thang phẩm chất năng lực quy định | Kết quả học tập của học sinh có xu hướng đi lên qua từng năm, đáp ứng tốt thang phẩm chất năng lực quy định | Kết quả học tập của học sinh có xu hướng đi lên qua từng năm, đáp ứng tốt thang phẩm chất năng lực quy định | |
| 6 | | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |  |  | |  |  |  | |
|  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | | **Nội dung** | **Tổng số** | **Chia ra theo khối lớp** | | | | |
| **Lớp 1**  **(3KT)** | **Lớp 2** | **Lớp 3** | **Lớp 4** | **Lớp 5** |
| **I** | | **Tổng số học sinh** |  |  |  |  |  |  |
| **II** | | **Số học sinh học 2 buổi/ngày** |  |  |  |  |  |  |
| **III** | | **Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất** | | | | | | |
| **1** | | **Năng lực** |  |  |  |  |  |  |
| a | | Tự chủ và tự học |  |  |  |  |  |  |
|  | | - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 63,9% | 64,4% | 64% | 55,4% | 63% |
| - Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 36,1% | 34,5% | 36% | 44,6% | 37% |
| - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |  |  | 1,1% |  |  |  |
| b | | Giao tiếp, hợp tác |  |  |  |  |  |  |
|  | | - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 68,9% | 64,4% | 69,3% | 55,4% | 63% |
| - Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 31,1% | 34,5% | 30,7% | 44,6% | 37% |
| - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |  |  | 1,1% |  |  |  |
| c | | Giải quyết vấn đề và sang tạo |  |  |  |  |  |  |
|  | | - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 60,7% | 64,4% | 56% | 55,4% | 63% |
| - Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 39,3% | 34,5% | 44% | 44,6% | 37% |
| - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |  |  | 1,1% |  |  |  |
| **2** | | **Phẩm chất** |  |  |  |  |  |  |
| a | | Yêu nước (Chăm học, chăm làm) |  |  |  |  |  |  |
|  | | - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 85,2% | 85,1% | 94,7% | 55,4% | 63% |
| - Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 14,8% | 13,8% | 5,3% | 44,6% | 37% |
| - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |  |  | 1,15% |  |  |  |
| b | | Nhân ái (Tự tin, trách nhiệm) |  |  |  |  |  |  |
|  | | - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 77% | 85,1% | 86,7% | 55,4% | 63% |
| - Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 23% | 13,8% | 13,3% | 44,6% | 37% |
| - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| c | | Cham chỉ (Trung thực, kỷ luật) |  |  |  |  |  |  |
|  | | - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 65,6% | 78,2% | 66,7% | 55,4% | 63% |
| - Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 34,4% | 20,7% | 33,3% | 44,6% | 37% |
| - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |  |  | 1,1% |  |  |  |
| d | | Trung Thực (Đoàn kết, yêu thương) |  |  |  |  |  |  |
|  | | - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 70,5% | 83,9% | 64% | 55,4% | 63% |
| - Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 29,5% | 14,9% | 36% | 44,6% | 37% |
| - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |  |  | 1,1% |  |  |  |
| e | | Trách nhiệm |  |  |  |  |  |  |
|  | | - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 63,9% | 78,2% | 65,3% |  |  |
|  | | - Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |  | 36,1% | 20,7% | 34,7% |  |  |
|  | | - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | | **Số học sinh chia theo kết quả học tập** | | | | | | |
| 1 | | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |  | % | % | % | % | % |
| 2 | | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |  | % | % | % | % | % |
| 3 | | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |  | % | % | % | % | % |
| V | | Tổng hợp cuối năm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |  | 98,3% | 97,7% | 98,7% | 100% | 100% |
| Trong đó | | Học sinh được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 54,1% | 60,1% | 57,5% | 57,1% | 50% | 52,5% |
| Học sinh được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |  | 1,7% | 2,3% | 1,3 |  |  |
|  | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | | **Nội dung** | **Chia theo khối lớp** | | | | |
| **Lớp 6** | **Lớp 7** | | **Lớp 8** | **Lớp 9** |
| 1 | | Chương trình giáo dục nhà trường  thực hiện | CT 2018 | CT 2018 | | CT 2018 | VNEN |
| 2 | | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh  hoạt đối với học sinh của nhà trường | HN, GDĐP, ATGT,GDPL | HN, GDĐP, ATGT,GDPL | | HN,GDĐP, ATGT,GDPL | HN, GDĐP, ATGT,GDPL |
| 3 | | Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia đình. | Kết nối thường xuyên qua các kênh | Kết nối thường xuyên qua các kênh | | Kết nối thường xuyên qua các kênh | Kết nối thường xuyên qua các kênh |
| 4 | | Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Chủ động, tích cực, nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả | Chủ động, tích cực, nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả | | Chủ động, tích cực, nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả | Chủ động, tích cực, nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả |
| 5 | | Kết quả năng lực, phẩm chất, học  tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| - Kết quả học tập | Tốt: 15%  Khá: 40%  Đạt: 33%  Chưa đạt: 2% | Tốt: 15%  Khá: 40%  Đạt: 33%  Chưa đạt: 2% | | Tốt: 15%  Khá: 40%  Đạt: 33%  Chưa đạt: 2% | Tốt: 20%  Khá: 80%  Đạt: 0%  Chưa đạt: 0% |
| - Kết quả rèn luyện  (Phẩm chất) | Tốt: 70%  Khá: 28%  Đạt: 2% | Tốt: 70%  Khá: 28%  Đạt: 2% | | Tốt: 70%  Khá: 28%  Đạt: 2% | Tốt: 70%  Khá: 30%  Đạt: 0% |
| Sức khở | 95% HS trở lên có sức khỏe tốt | 95% HS trở lên có sức khỏe tốt | | 95% HS trở lên có sức khỏe tốt | 95% HS trở lên có sức khỏe tốt |
| 6 | | Khả năng học tập tiếp tục của học  sinh | 99% | 99% | | 99% | 99% |
|  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | | | |
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
| **I** | **Số học sinh chia theo hạnh kiểm** |  |  |  |  |  |
| 1 | Tốt  (tỷ lệ % so với tổng số) |  | 78,57 | 78,43 | 68,1 | 60,7 |
| 2 | Khá  (tỷ lệ % so với tổng số) |  | 21,43 | 17,65 | 27,6 | 39,3 |
| 3 | Trung bình  (tỷ lệ &so với tổng số) |  |  | 3,92 | 4,3 |  |
| 4 | Yếu  (tỷ lệ % so với tổng số) |  |  |  |  |  |
| **II** | **Số học sinh chia theo % học lực** |  |  |  |  |  |
| 1 | Giỏi  (tỷ lệ so với tổng số) |  | 5,36 | 7,84 | 8,5 | 15,2 |
| 2 | Khá  (tỷ lệ so với tổng số) |  | 51,79 | 45,1 | 66 | 84,8 |
| 3 | Trung bình  (tỷ lệ so với tổng số) |  | 37,5 | 37,25 |
| 4 | Yếu  (tỷ lệ so với tổng số) |  | 5,36 | 9,8 | 25,5 |  |
| 5 | Kém  (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |
| **III** | **Tổng hợp kết quả cuối năm** |  |  |  |  |  |
| 1 | Lên lớp thẳng |  |  |  |  | 183 |
|  | - Học sinh giỏi |  |  |  |  | 19 |
| - Học sinh khá |  |  |  |  | 86 |
| - Học sinh TB |  |  |  |  | 78 |
| 2 | Thi lại |  |  |  |  |  |
| 3 | Ở lại lớp |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Chuyển trường (đến, đi) |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Bị đuổi học  (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Tự bỏ học  (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  | 0 |
| **IV** | **Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi** |  |  |  |  |  |
| 1 | Cấp huyện |  |  |  |  | 7 |
| 2 | Cấp tỉnh |  |  |  |  |  |
| **V** | **Số học sinh dự xét tốt nghiệp** |  |  |  |  | 46 |
| **VI** | **Số học sinh được công nhận tốt nghiệp** |  |  |  |  | 46 |
| 1 | Loại giỏi  (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  | 15,2 |
| 2 | Loại khá  (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  | 39,1 |
| 3 | Loại trung bình  (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  | 45,7 |
| **VII** | **Số thí sinh thi đỗ vào học tại các trường THPT công lập** |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng  (tỷ lệ so với tổng số dự thi) |  |  |  |  | 76% |
| **VIII** | **Số học sinh nam, nữ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Số lượng  (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  | 53,8 |
| 2 | Số lượng  (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  | 46,2 |

**VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH (Năm 2023)**

đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Nội dung | Tổng dự toán ngân sách nhà nước cấp | Tổng kinh phí phải tiết kiệm | Tổng  kinh phí được sử dụng | Ghi  chú |
| **I** | **Dự toán được ngân sách nhà nước cấp chi các hoạt động của đơn vị** | **5.785.467.618** |  | **5.767.101.618** | 18.366.000 |
| 1 | Chi hoạt động thường xuyên |  |  | **5.318.633.000** |  |
| 2 | Chi hoạt động không thường xuyên |  |  | **448.468.618** |  |
|  | - Chi cấp bù học phí |  |  | 6.160.000 |  |
|  | -Chi phụ cấp thêm giờ |  |  | 200.000.000 |  |
|  | - Chi cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường |  |  |  |  |
|  | - Chi mua sắm phần mềm, CNTT |  |  | 56.000.000 |  |
|  | - Chi tinh giảm biên chế |  |  | 186.308.618 |  |
|  | * Chi khác |  |  |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án xây dựng CSVC, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án xây dựng cơ sở vật chất |  |  |  |  |
| 2 | Dự án mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học |  |  |  |  |
| **III** | **Tổng dự toán ngân sách nhà nước cấp** | **5.767.101.618** |  | **5.767.101.618** |  |

**\* Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh và số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ (Năm 2023)**

**I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Danh mục thu | Số học sinh | Định mức thu | Tổng kinh phí dự toán  thu được | Tổng kinh phí thực tế thu được | Tổng kinh phí phải nộp đi | Tổng kinh phí được để lại chi |
| 1 | Tiền điện+ Lãi |  |  | 36.356.624 | 36.356.624 |  | 36.356.624 |
| 2 | Tiền nước uống |  |  | 31.068.000 | 31.068.000 |  | 31.068.000 |
| 3 | Tiền vệ sinh |  |  | 16.395.000 | 16.395.000 |  | 16.395.000 |
| 4 | Tiền trông xe |  |  | 17.820.000 | 17.820.000 |  | 17.820.000 |
| 5 | Tiền học thêm C2 |  |  | 186.300.000 | 186.300.000 |  | 186.300.000 |
| 6 | Học phí |  |  | 82.588.000 | 82.588.000 |  | 37.165.000 |
| 7 | Tiền học Tiếng Anh bổ trợ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tiền học kỹ năng sống |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tiền trải nghiệm C2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tiền trải nghiệm C1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | XHH giáo dục |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tiền mua sách giáo khoa |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tiền mua vở viết, tài liệu tham khảo |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Tiền bảo hiểm TT | 562 | 200.000 | 112.400.000 | 112.400.000 | 112.400.000 |  |
| 15 | Tiền BHYT | 540 | 388.800 | 209.952.000 | 209.952.000 | 209.952.000 |  |
| 17 | Sổ liên lạc điện tử |  |  |  |  |  |  |

**II. Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Danh mục | Số tiền | Ghi chú |
| Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ | 0 |  |

*Mai Động ngày 31 tháng 8 năm 2024*

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

**Hà Đức Tuynh**