|  |
| --- |
| PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG** |

Biểu mẫu 05

**Biểu mẫu 05**

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học**

**Năm học 2021 - 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | Nội dung | **Chia theo khối lớp** | | | | | |
| **Lớp 1** | | **Lớp 2** | **Lớp 3** | **Lớp 4** | **Lớp 5** |
| I | Điều kiện tuyển sinh | Tổng số: 175 | | Tổng số: 180 | Tổng số: 193 | Tổng số: 219 | Tổng số: 180 |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | 35 tuần/năm  CTGDPT 2018 | | 35 tuần/năm  CT cơ bản | 35 tuần/năm  CT cơ bản | 35 tuần/năm  CT cơ bản | 35 tuần/năm  CT cơ bản |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Gia đình thường xuyên liên hệ với GVCN qua điện thoại  - Học sinh Chăm học, ngoan  - Thực hiện theo nội quy | | - Gia đình thường xuyên liên hệ với GVCN qua điện thoại  - Học sinh Chăm học, ngoan  - Thực hiện theo nội quy | - Gia đình thường xuyên liên hệ với GVCN qua điện thoại  - Học sinh Chăm học, ngoan  - Thực hiện theo nội quy | - Gia đình thường xuyên liên hệ với GVCN qua điện thoại  - Học sinh Chăm học, ngoan  - Thực hiện theo nội quy | - Gia đình thường xuyên liên hệ với GVCN qua điện thoại  - Học sinh Chăm học, ngoan  - Thực hiện theo nội quy |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | 1 lớp/phòng. Đảm bảo yêu cầu vệ sinh và các thiết bị phục vụ dạy học. | | 1 lớp/phòng. Đảm bảo yêu cầu vệ sinh và các thiết bị phục vụ dạy học. | 1 lớp/phòng. Đảm bảo yêu cầu vệ sinh và các thiết bị phục vụ dạy học. | 1 lớp/phòng. Đảm bảo yêu cầu vệ sinh và các thiết bị phục vụ dạy học. | 1 lớp/phòng. Đảm bảo yêu cầu vệ sinh và các thiết bị phục vụ dạy học. |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | KTKN:99,5%  - NL:100%  - PC: 100%  Sức khoẻ:  100% tốt | | KTKN:99,5%  - NL:100%  - PC: 100%  Sức khoẻ:  100% tốt | KTKN:99,5%  - NL:100%  - PC: 100%  Sức khoẻ:  100% tốt | KTKN:99,5%  - NL:100%  - PC: 100%  Sức khoẻ:  100% tốt | KTKN:99,5%  - NL:100%  - PC: 100%  Sức khoẻ:  100% tốt |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Thực hiện theo chương trình của Bộ GD&ĐT | | Thực hiện theo chương trình của Bộ GD&ĐT | Thực hiện theo chương trình của Bộ GD&ĐT | Thực hiện theo chương trình của Bộ GD&ĐT | Thực hiện theo chương trình của Bộ GD&ĐT |
|  | | | ***Uông Bí, ngày 25 tháng 8 năm 2021* Thủ trưởng đơn vị**  **Ngô Thị Huế** | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ |  | **Biểu mẫu 06** |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG** |  |  |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế**

**Năm học 2020- 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | | **Nội dung** | **Tổng số** | | **Chia ra theo khối lớp** | | | | |
| **Lớp 1** | **Lớp 2** | **Lớp 3** | **Lớp 4** | **Lớp 5** |
| **I** | | **Tổng số học sinh** | 936 | | 175 | 189 | 219 | 180 | 173 |
| **II** | | **Số học sinh học 2 buổi/ngày** | 936 | | 175 | 189 | 219 | 180 | 173 |
| **III** | | **Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất** |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | | *Tốt*  *(tỷ lệ so với tổng số)* | 576  61,5% | | 109  62,3% | 110  58,2% | 138  63% | 102  56,7% | 117  67,6% |
| 2 | | *Đạt*  *(tỷ lệ so với tổng số)* | 359  38,4% | | 65  37,1% | 79  41,8% | 81  37% | 78  43,3% | 56  32,4% |
| 3 | | *Cần cố gắng*  *(tỷ lệ so với tổng số)* | 1  0,1% | | 1  0,6% | 0  0% | 0  0% | 0  0% | 0  0% |
| **IV** | | **Số học sinh chia theo kết quả học tập** |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | | *Hoàn thành tốt*  *(tỷ lệ so với tổng số)* | 447  47,8% | | 105  60% | 100  52,9% | 87  39,7% | 63  35% | 92  53,2% |
| 2 | | *Hoàn thành*  *(tỷ lệ so với tổng số)* | 486  51,9% | | 69  39,4% | 89  47,1% | 132  60,3% | 116  64,4% | 80  46,2% |
| 3 | | *Chưa hoàn thành*  *(tỷ lệ so với tổng số)* | 3  0,3% | | 1  0,6% | 0  0% | 0  0% | 1  0,6% | 1  0,6% |
| **V** | | **Tổng hợp kết quả cuối năm** |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | | Lên lớp  (tỷ lệ so với tổng số) | 933  99,7% | | 174  99,4% | 189  100% | 219  100% | 179  99,4% | 172  99,4% |
| a | | *Trong đó:*  *HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)* | 525  56,1% | | 88  50,3% | 124  65,6% | 123  56,2% | 82  45,6% | 108  62,4% |
| b | | *HS được cấp trên khen thưởng*  *(tỷ lệ so với tổng số)* | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Ở lại lớp  (tỷ lệ so với tổng số) | 3  0,3% | | 1  0,6% | 0  0% | 0  0% | 1  0,6% | 1  0,6% |
|  | | | ***Uông Bí, ngày 25 tháng 8 năm 2021* Thủ trưởng đơn vị**  **Ngô Thị Huế** | | | | | |