|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN BA CHẼ  **TRƯỜNG THCS ĐẠP THANH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Đạp Thanh, ngày 01 tháng 8 năm 2024* |

**CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

**GIÁO DỤC PHỔ THÔNG**

**I. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học**

1. Kế hoạch tuyển sinh

2. Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục;

3. Quy chế phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh;

4. Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục;

5. Thực đơn hằng ngày của học sinh.

**II. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước**

**1. Kết quả tuyển sinh**

- Tổng số người học được đăng kí dự tuyển: 29

- Tổng số người học được tuyển: 29. Trong đó:

+ Nam: 20; Nữ: 09 + Số người học là người dân tộc thiểu số: 27

Trong đó: Dân tộc Dao: 12; Dân tộc Tày: 04; Dân tộc Sán Chay: 10; Dân tộc Nùng: 01.

**2. Thống kê thông tin và kết quả đánh giá học sinh**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **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** | **126** | **31** | **36** | **28** | **31** |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | **94** | 25 | 30 | 23 | 16 |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổn g số) | **26** | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | **6** | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II** | **Số học sinh chia theo học lực** | **126** | **31** | **36** | **28** | **31** |
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | **10** | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | **52** | 13 | 13 | 14 | 12 |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | **62** | **13** | 21 | 10 | 18 |  |  |  |
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | **2** | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III** | **Tổng hợp kết quả cuối năm** | **126** | **31** | **36** | **28** | **31** |
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | **99,2** | **100** | **100** | **96,4** | **100** |
| a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | **7,9** | 12,9 | 5,6 | 10,7 | 3,2 |
| b | Học sinh khá (tỷ lệ so với tổng số) | **41,3** | 41,9 | 36,1 | 50,0 | 38,7 |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | **0,8** | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | **0,8** | 0 | 0 | 3,6 | 0 |
| 4 | Chuyển trường đến/đi. | **2** | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Chuyển đến | **2** | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Chuyển đi | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **IV** | **Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi văn hoá, Máy tính Casio, TTHĐ, Giải toán trên Internet, Nghề PT** |  |  |  |  |  |
| 1 | Cấp Huyện | **1** | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Cấp Tỉnh | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V** | **Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp** | 31 |  |  |  | 31 |
| **VI** | **Số học sinh được công nhận tốt nghiệp** | 31 |  |  |  | 31 |
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 12 |  |  |  | 12 |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 18 |  |  |  | 18 |
| **VII** | **Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập** (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |
| **VIII** | **Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập** (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |
| **IX** | **Số học sinh nam/số học sinh nữ** | **73/53** | 21/10 | 23/13 | 16/12 | 13/18 |
| **X** | **Số học sinh dân tộc thiểu số** | **118** | 29 | 33 | 26 | 30 |
| **XI** | **Số HS bình quân/lớp theo từng khối** | **126** | **31** | **36** | **28** | **31** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HIỆU TRƯỞNG**  **Vi Quốc Nam** |