|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN YÊN THÀNH**TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

Số: 18/BC-TH*Vĩnh Thành, ngày 04 tháng 10 năm 2024*

**BÁO** **CÁO**

**Thường niên năm 2024 của trường Tiểu học Vĩnh Thành**

Căn cứ Thông tư 09/2024TT-BGDDT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường Tiểu học Vĩnh Thành báo cáo kết quả thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

**PHẦN 1**

**THÔNG** **TIN** **CHUNG**

# Tên cơ sở giáo dục

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH

# Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử)

* 1. **Địa chỉ trụ sở chính**

Xóm Vĩnh Tháp, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

# Địa chỉ thư điện tử

c1vinhthanh.yt@nghean.edu.vn

# Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có)

* 1. **Loại hình của cơ sở giáo dục**

Trường Tiểu học Vĩnh Thành là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng

# Cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp

Trường được UBND huyện Yên Thành thành lập, quản lý. Chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành.

# Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục

* 1. **Sứ mạng**

Phát triển toàn diện: Cung cấp một môi trường học tập tích cực giúp trẻ phát triển về trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Khơi dậy đam mê học hỏi: Khuyến khích sự tò mò và khát khao khám phá kiến thức của học sinh thông qua các hoạt động học tập phong phú.

Giáo dục nhân cách: Dạy trẻ những giá trị đạo đức, kỹ năng xã hội và tinh thần cộng đồng, giúp hình thành nhân cách tốt.

Chuẩn bị cho tương lai: Trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiếp tục học tập và phát triển trong những cấp học tiếp theo.

Hợp tác với gia đình và cộng đồng: Tạo mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng để hỗ trợ sự phát triển của học sinh.

# Tầm nhìn

Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Thành trở thành môi trường giáo dục thông minh, hạnh phúc, tích cực, chất lượng cao; là nơi để gia đình và xã hội đặt trọn niềm tin; học sinh và mỗi thành viên nhà trường được phát huy tối đa điểm mạnh bản thân trong môi trường an toàn, tôn trọng, yêu thương và sáng tạo.

Trở thành một hệ thống giáo dục, kiên định với những giá trị truyền thống cốt lõi, đồng thời không ngừng đổi mới, cập nhật kiến thức, chương trình, phương pháp và những thành tựu giáo dục hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu dạy tốt và học tốt trong bối cảnh đất nước và quốc tế không ngừng biến động với thời cơ và thách thức đan xen.

# Mục tiêu

Trở thành ngôi trường của ước mơ và nhân ái: Xây dựng một ngôi trường năng động, sáng tạo, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện và tốt nhất.

Phát triển kỹ năng thế kỷ 21: Định hướng giáo dục để học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn có khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và hợp tác.

Khuyến khích tinh thần tự học: Tạo điều kiện cho học sinh phát triển khả năng tự học, khơi dậy niềm đam mê khám phá và sáng tạo.

Xây dựng cộng đồng học tập: Tạo dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, thúc đẩy sự hỗ trợ lẫn nhau trong giáo dục.

Giữ vững các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ I, phấn đấu xây dựng trường chuẩn mức độ 2 vào năm 2026.

# Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục

* 1. **Quá** **trình** **hình** **thành**

Trường được thành lập từ những ngày đầu sau kháng chiến (1947), lúc đầu là trường cấp I, sau đó sát nhập với trường cấp II thành trường phổ thông cơ sở Vĩnh Thành, trong bối cảnh chiến tranh, thầy trò vừa dạy học, vừa tăng gia sản xuất, các thầy cô ở trọ trong nhà dân nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy học. Năm học 1987 - 1988 tách khỏi trường phổ thông cơ sở thành trường cấp 1 Vĩnh Thành, sau đó đổi tên là trường tiểu học Vĩnh Thành. Đến năm học 2000-2001 trường tiểu học Vĩnh Thành tách thành hai trường: Trường tiểu học số 1 và trường tiểu học số 2 Vĩnh Thành. Năm học 2006-2007 trường tiểu học số 2 Vĩnh Thành sát nhập với trường tiểu học số 1 Vĩnh Thành thành trường tiếu học Vĩnh Thành, điểm trường chính giữ nguyên đóng tại xóm Vĩnh Tháp, xã Vĩnh Thành. Điểm trường phụ nằm ở xóm Phì Nam. Trong gần 40 năm qua nhà trường đã thực hiện đúng đường lối, mục tiêu giáo dục của Đảng. Biết cụ thể hoá các mục tiêu cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Lớp lớp các thế hệ học sinh được nhà trường giáo dục đã trở thành những người công dân tốt, những người thành đạt trên các lĩnh vực đang sinh sống và công tác ở khắp mọi miền đất nước. Các thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn phát huy trách nhiệm, giữ vững phẩm giá của người thầy. Và đặc biệt hơn nữa, ngôi trường này đã từng in dấu chân của Bác Hồ kính yêu trong lần về thăm quê hương lần thứ 2 của Người. Bác Hồ đã đứng ở thềm trường và nói chuyện với bà con nhân dân toàn xã.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của trường thực hiện theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020.

# Quá trình phát triển

* + 1. **Cơ sở vật chất**

Nhà trường có tổng diện tích đất là 6.516 m2, trong đó điểm trường chính: 4.272m2;

Trường có 1 điểm trường lẻ: điểm trường Phì Cam: Diện tích cấp 2.244m2 ;

Diện tích bình quân tối thiểu cho 1 học sinh là 10 m2/học sinh, đảm bảo theo quy định.

Năm 2024 nhà trường có 19 phòng học văn hóa; 01Phòng thư viện; 01 phòng Hiệu trưởng; 01 phòng phó Hiệu trưởng; 01 phòng truyền thống; 01văn phòng; 01 phòng kế toán; 01 phòng y tế; 01 nhà đa chức năng; 01Phòng bảo vệ; 02 nhà để xe CB,GV,NV; 02 nhà để xe cho học sinh; 02 nhà vệ sinh học sinh; 02 nhà vệ sinh CB,GV,NV; có khuôn viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục; có sân chơi, sân tập thể dục thể thao.

# Cơ cấu tổ chức

Năm học 2024-2025 trường có 19 lớp với 652 học sinh và 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động.

Năm học 2013 – 2014 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Năm học 2014 – 2015 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Tháng 6 năm 2007 trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND-VX ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 3 năm 2022 trường được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 212/QĐ-SGD&ĐT ngày 20/3/2022 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An;

# Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử

Họ và tên: Nguyễn Văn Lưu

Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Trường Tiểu học Vĩnh Thành, Xóm Nam Tháp, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 08981.618.678

Địa chỉ thư điện tử: c1vinhthanh.yt@nghean.edu.vn

# Tổ chức bộ máy

* 1. **Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có)**

Quyết định số 297/QĐ-UB ngày 17 tháng 8 năm 2000 của UBND huyện Yên Thành về việc tách trường tiểu học Vĩnh Thành thành 2 trường.

Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND huyện Yên Thành về việc thành lập trường Tiểu học Vĩnh Thành.

# Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường

Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 23 tháng 04 năm 2021 của UBND huyện Yên Thành về việc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Danh sách thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 – 2026:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ trọng HĐT** |
| 1 | Hà Thị Thu | Chủ tịch Hội đồng trường |
| 2 | Nguyễn Văn Lưu | Thành viên Hội đồng trường |
| 3 | Trần Thị Nga | Thành viên Hội đồng trường |
| 4 | Phan Thị Thanh Lương | Thành viên Hội đồng trường |
| 5 | Nguyễn Thị Lan | Thành viên Hội đồng trường |
| 6 | Đặng Thị Hằng | Thành viên Hội đồng trường |
| 7 | Nguyễn Thị Êm | Thành viên Hội đồng trường |
| 8 | Nguyễn Thị Hương | Thành viên Hội đồng trường |
| 9 | Nguyễn Thị Thảo | Thành viên Hội đồng trường |

# Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục

Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND huyện Yên Thành về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Hà Thị Thu PHT nhà trường.

Quyết định 2405/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện Yên Thành về việc điều động ông Nguyễn Văn Lưu hiệu trưởng trường Tiểu học Công Thành 2 đến nhận công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Thành và giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường từ ngày 01/4/2024.

**PHẦN 2**

**ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN**

# Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo

* + 1. **Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý**

Có 02 vị trí trong đó:

+ Hiệu trường: 01 người trình độ Đại học

+ Phó hiệu trưởng: 01 người trình độ Đại học

* + 1. **Vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ chuyên** **ngành**

Có 28 vị trí, trong đó:

+ Vị trí việc làm giáo viên tiểu học: 28 người trình độ Đại học.

+ Vị trí việc làm giáo vụ: Kiêm nhiệm

+ Vị trí việc làm tư vấn học sinh: Kiêm nhiệm

+ Vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: Kiêm nhiệm

# Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung

Có 03 vị trí trong đó:

Vị trí việc làm thư viện, quản trị công sở: 01 người trình độ Đại học

Vị trí việc làm văn thư: 01 người trình độ trung cấp

Vị trí việc làm Y tế: 01 người trình độ Cao đẳng.

* + 1. **Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 0**
	1. **Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định**
		1. **Cán bộ quản lý**

Số lượng 02 người

Tỷ lệ đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định: 100%

# Giáo viên

Số lượng 28 người

Tỷ lệ đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định: 100%.

# Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định

* + 1. **Cán bộ quản lý**

Số lượng 02

Tỷ lệ hoàn thành theo quy định: 100%

# Giáo viên

Số lượng 28

Tỷ lệ hoàn thành theo quy định: 100%

**PHẦN 3**

**CƠ SỞ VẬT CHẤT**

# Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định

* 1. **Diện tích đất**

Được cấp 6.516m2.

# Diện tích bình quân tối thiểu

Tổng số học sinh năm học 2024 – 2025: 652 em

Diện tích trung bình: 10m2/1 học sinh

# So sánh đối chiếu với yêu cầu tối thiểu

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh; đối với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế cho phép bình quân tối thiểu 8m2 cho một học sinh.

Như vậy diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh của nhà trường đạt yêu cầu tối thiểu theo quy định.

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

* 1. **Hạng mục khối phòng hành chính quản trị**

Phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó, nhà hiệu bộ năm sử dụng 2000, tổng diện

tích 90m2

Phòng văn thư – kế toán: 20m2

# Hạng mục khối phòng học tập

Phòng học:19 phòng học 2 tầng diện tích 855m2.

Phòng học bộ môn âm nhạc: 45m2

02 Phòng học bộ môn tin học: 90m2

02 Phòng học bộ môn ngoại ngữ: 90m2

Nhà đa chức năng: 100 m2

Phòng thư viện: 45m2

Phòng truyền thống: 20

# Hạng mục khối phụ trợ

Phòng họp: 45

Phòng y tế trường học: 20m2

Khu để xe học sinh: 200m2

Nhà vệ sinh học sinh: 30m2 Phòng nghỉ giáo viên: 0 Phòng giáo viên: 0

# Hạng mục khu sân chơi, thể dục thể thao

Diện tích sân trường: 4.000m2

Diện tích sân thể dục: Sân bóng đá 720m2.

Diện tích nhà đa năng: 100m2

# Hạng mục khối phục vụ sinh hoạt

Nhà bếp: 0m2 Kho bếp:0 Nhà ăn: 0m2

Nhà ở nội trú: 0

Phòng quản lý học sinh: 0

Phòng sinh hoạt chung: 0

# Hạng mục đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định

Căn cứ Chương III, Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường tiểu học, trường Tiểu học Vĩnh Thành:

+ Hạng mục khối phòng hành chính quản trị: Đạt yêu cầu

+ Hạng mục khối phòng học tập: Đủ

+ Hạng mục khối phụ trợ: Thiếu 03 phòng

+ Hạng mục khu sân chơi, thể dục thể thao: Đạt yêu cầu

+ Hạng mục khối phục vụ sinh hoạt: Thiếu 04 phòng

**định**

1. **Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy**
	1. **Số thiết bị dạy học hiện có**

Tổng thiết bị dạy học hiện có là 19/19 lớp trong đó:

+ Khối 1: 4/4 lớp;

+ Khối 2: 4/4 lớp;

+ Khối 3: 4/4 lớp;

+ Khối 4: 4/4 lớp;

+ Khối 5: 3/3 lớp.

# Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định

Tổng số thiết bị dạy học còn thiếu so với quy định là đầy đủ

# Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

* + 1. **Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt**

Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Quyết định số /QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp10 và bổ sung danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn lịch sử lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

**PHẦN 4**

**KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**

# Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá năm học 2021 – 2022 ngày 19/1/2022 của trường Tiểu học Vĩnh Thành.

Kế hoạch số 18/KH-TH ngày 03/10/2024 của trường Tiểu học Vĩnh Thành về việc cải tiến chất lượng sau khi tự đánh giá.

# Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm

* 1. **Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian**

Quyết định số 2156/QĐ-UBND-VX ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường Tiểu học Vĩnh Thành đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Quyết định số 212/QĐ-SGD&ĐT ngày 20/3/2022 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An công nhận lại trường Tiểu học Vĩnh Thành đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

# Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm

Kế hoạch số 18/KH-TH ngày 03/10/2024 của trường Tiểu học Vĩnh Thành về việc cải tiến chất lượng sau khi tự đánh giá.

Báo cáo tự đánh giá năm học 2021 – 2022 ngày 19/1/2022 của trường Tiểu học Vĩnh Thành

# Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục tích hợp

Căn cứ quy định tại [Nghị định 86/2018/NĐ-CP](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-86-2018-ND-CP-quy-dinh-ve-hop-tac-dau-tu-cua-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-giao-duc-337783.aspx) thì chương trình giáo dục tích hợp hay chương trình tích hợp là chương trình giáo dục của Việt Nam được tích hợp với chương trình giáo dục của nước ngoài, bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và không trùng lặp về nội dung, kiến thức.

Do điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương nên không tổ chức thực hiện chương trình giáo dục tích hợp tại đơn vị.

**PHẦN 5**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

# Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường

* 1. **Kết quả tuyển sinh**

Số học sinh khối 1 được tuyển mới theo Quyết định số 10/QĐ-TH ngày 06/8/2024 của trường Tiểu học Vĩnh Thành là 131 em trong đó: Nữ 70 em.

Số học sinh khối 1 được tuyển mới theo Quyết định số 10/QĐ-TH ngày 06/8/2024 của trường Tiểu học Vĩnh Thành là 131 em trong đó: Nữ 70 em.

Tổng số học đã được tuyển mới năm học 2024 – 2025: 131 em

* 1. **Tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thông tin | Tổn g số | Lớp |
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 |
|  |  | Số lớp | SốHS | Số lớp | SốHS | Số lớp | SốHS | Số lớp | SốHS | Số lớp | SốHS |
| Tổng số: | 652 | 4 | 133 | 4 | 135 | 4 | 153 | 4 | 128 | 3 | 106 |
| - Bình quân/lớp theo khối | 34,3 | 33,2 | 33,75 | 38,25 | 32 | 35,3 |
| - Nữ | 305 | 70 | 60 | 66 | 69 | 40 |
| - Học 9-10 buổi/tuần | 652 | 4 | 133 | 4 | 135 | 4 | 153 | 4 | 128 | 3 | 106 |
| Số HS dân tộc: |  |  |  |  |  |  |
| Số HS khuyết tật | 4 | 2 | 01 | 1 |  |  |

1. **Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp**
	1. **Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiêu** **chí** | **Lớp 1** |
| **Tổng số HS****có KQĐG** | **Trong tổng số** |
| **Nữ** | **Dân tộc** | **Nữ****dân****tộc** | **Lớp****ghép** | **Khuyết tật** |
| ***I. Kết quả học tập*** |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Tiếng Việt*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Hoàn thành tốt | 67 | 36 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 67 | 22 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***2.*** ***Toán*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Hoàn thành tốt | 73 | 38 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 61 | 20 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Đạo đức*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Hoàn thành tốt | 77 | 39 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 57 | 19 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***4. Tự nhiên và Xã hội*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Hoàn thành tốt | 72 | 38 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 62 | 20 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***5. Khoa học*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***6. LS &ĐL*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***7. Nghệ thuật (Âm nhạc)*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Hoàn thành tốt | 78 | 40 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 56 | 18 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***8. Nghệ thuật (Mĩ thuật)*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Hoàn thành tốt | 73 | 38 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 61 | 20 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***9. Hoạt động trải nghiệm*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Hoàn thành tốt | 73 | 38 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 61 | 20 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***10. Giáo dục thể chất*** | 134 | 58 |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 74 | 38 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 60 | 20 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***11.*** ***TH-CN (Công nghệ)*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***12.*** ***TH-CN (Tin học)*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***13. Ngoại ngữ*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***14. Tiếng dân tộc*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***II. Năng lực cốt lõi*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Năng lực chung*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Tự chủ và tự học*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 74 | 38 |  |  |  |  |
| Đạt | 60 | 20 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Giao tiếp và hợp tác*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 73 | 38 |  |  |  |  |
| Đạt | 61 | 20 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Giải quyết vấn đề và sáng tạo*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 74 | 38 |  |  |  |  |
| Đạt | 60 | 20 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Năng lực đặc thù*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Ngôn ngữ*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 70 | 38 |  |  |  |  |
| Đạt | 64 | 20 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Tính*** ***toán*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 69 | 38 |  |  |  |  |
| Đạt | 65 | 20 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Tin học*** |  |  |  |  |  |  |
| Tốt |  |  |  |  |  |  |
| Đạt |  |  |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Công nghệ*** |  |  |  |  |  |  |
| Tốt |  |  |  |  |  |  |
| Đạt |  |  |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Khoa học*** |  |  |  |  |  |  |
| Tốt |  |  |  |  |  |  |
| Đạt |  |  |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Thẩm mĩ*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 69 | 37 |  |  |  |  |
| Đạt | 65 | 21 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Thể chất*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 69 | 37 |  |  |  |  |
| Đạt | 65 | 21 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***III. Phẩm chất chủ yếu*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Yêu nước*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 68 | 37 |  |  |  |  |
| Đạt | 66 | 21 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhân*** ***ái*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 68 | 37 |  |  |  |  |
| Đạt | 66 | 21 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Chăm chỉ*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 68 | 37 |  |  |  |  |
| Đạt | 66 | 21 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Trung thực*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 68 | 37 |  |  |  |  |
| Đạt | 66 | 21 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Trách nhiệm*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| Tốt | 68 | 37 |  |  |  |  |
| Đạt | 66 | 21 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***IV. Đánh*** ***giá KQGD*** | 134 | 58 |  |  |  | 2 |
| - Hoàn thành xuất | 5 | 1 |  |  |  |  |
| - Hoàn thành tốt | 58 | 32 |  |  |  |  |
| ***-*** ***Hoàn*** ***thành*** | 73 | 27 |  |  |  |  |
| ***-*** ***Chưa hoàn thành*** |  |  |  |  |  |  |
| ***V. Khen thưởng*** | 59 | 32 |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trường | 57 | 31 |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trên | 2 | 1 |  |  |  |  |
| **VI. HSDT được trợ giảng** |  |  |  |  |  |  |
| **VII. HS.K.Tật** | 2 | 2 |  |  |  |  |
| **VIII. HS bỏ học kỳ II** |  |  |  |  |  |  |
| + Hoàn cảnh GĐKK |  |  |  |  |  |  |
| + KK trong học tập |  |  |  |  |  |  |
| + Xa trường, đi lại K.khăn |  |  |  |  |  |  |
| + Thiên tai, dịch bệnh |  |  |  |  |  |  |
| + Nguyên nhân khác |  |  |  |  |  |  |
| **IX. Chương trình lớp học** | 134 | 58 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 132 | 58 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành | 2 |  |  |  |  |  |

**KHỐI 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiêu** **chí** | **Lớp 2** |
| **Tổng số HS** **có KQĐG** | **Trong tổng số** |
| **Nữ** | **Dân tộc** | **Nữ dân tộc** | **Lớp****ghép** | **Khuyết tật** |
| ***I. Kết quả học tập*** |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Tiếng Việt*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 91 | 46 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 60 | 19 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành | 1 |  |  |  |  |  |
| ***2.*** ***Toán*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 90 | 46 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 91 | 19 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành | 1 |  |  |  |  |  |
| ***3. Đạo đức*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 90 | 46 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 62 | 19 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***4. Tự nhiên và Xã hội*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 90 | 46 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 62 | 19 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***5. Khoa học*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***6. LS &ĐL*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***7. Nghệ thuật (Âm nhạc)*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 92 | 48 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 60 | 17 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***8. Nghệ thuật (Mĩ thuật)*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 91 | 47 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 61 | 18 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***9. Hoạt động trải nghiệm*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 90 | 46 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 62 | 19 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***10. Giáo dục thể chất*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 92 | 47 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 60 | 18 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***11.*** ***TH-CN (Công nghệ)*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***12.*** ***TH-CN (Tin học)*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***13. Ngoại ngữ*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***14. Tiếng dân tộc*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***II. Năng lực cốt lõi*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Năng lực chung*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Tự chủ và tự học*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 90 | 46 |  |  |  |  |
| Đạt | 62 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Giao tiếp và hợp tác*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 92 | 47 |  |  |  |  |
| Đạt | 60 | 18 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Giải quyết vấn đề và sáng tạo*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 90 | 45 |  |  |  |  |
| Đạt | 62 | 20 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Năng lực đặc thù*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Ngôn ngữ*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 97 | 47 |  |  |  |  |
| Đạt | 55 | 18 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Tính*** ***toán*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 91 | 46 |  |  |  |  |
| Đạt | 61 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Tin học*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt |  |  |  |  |  |  |
| Đạt |  |  |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Công nghệ*** |  |  |  |  |  |  |
| Tốt |  |  |  |  |  |  |
| Đạt |  |  |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Khoa học*** |  |  |  |  |  |  |
| Tốt |  |  |  |  |  |  |
| Đạt |  |  |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Thẩm mĩ*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 91 | 46 |  |  |  |  |
| Đạt | 61 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Thể chất*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 99 | 49 |  |  |  |  |
| Đạt | 53 | 16 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***III. Phẩm chất chủ yếu*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Yêu nước*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 115 | 51 |  |  |  |  |
| Đạt | 37 | 14 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhân*** ***ái*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 116 | 51 |  |  |  |  |
| Đạt | 36 | 14 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Chăm chỉ*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 90 | 46 |  |  |  |  |
| Đạt | 62 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Trung thực*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 93 | 47 |  |  |  |  |
| Đạt | 59 | 18 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Trách nhiệm*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Tốt | 92 | 47 |  |  |  |  |
| Đạt | 60 | 18 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***IV. Đánh*** ***giá KQGD*** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| - Hoàn thành xuất |  |  |  |  |  |  |
| - Hoàn thành tốt | 91 | 45 |  |  |  |  |
| ***-*** ***Hoàn*** ***thành*** | 60 | 20 |  |  |  |  |
| ***-*** ***Chưa hoàn thành*** | 1 |  |  |  |  |  |
| ***V. Khen thưởng*** | 92 | 46 |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trường | 90 | 1 |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trên | 2 |  |  |  |  |  |
| **VI. HSDT được trợ giảng** |  |  |  |  |  |  |
| **VII. HS.K.Tật** |  | 11 |  |  |  |  |
| **VIII. HS bỏ học kỳ II** |  |  |  |  |  |  |
| + Hoàn cảnh GĐKK |  |  |  |  |  |  |
| + KK trong học tập |  |  |  |  |  |  |
| + Xa trường, đi lại K.khăn |  |  |  |  |  |  |
| + Thiên tai, dịch bệnh |  |  |  |  |  |  |
| + Nguyên nhân khác |  |  |  |  |  |  |
| **IX. Chương trình lớp học** | 152 | 65 |  |  |  | 1 |
| Hoàn thành | 151 | 65 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành | 1 |  |  |  |  |  |

**KHỐI 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiêu** **chí** | **Lớp 3** |
| **Tổng số HS** **có KQĐG** | **Trong tổng số** |
| **Nữ** | **Dân****tộc** | **Nữ dân** **tộc** | **Lớp****ghép** | **Khuyết tật** |
| ***I. Kết quả học tập*** |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Tiếng Việt*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 71 | 46 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 57 | 22 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***2.*** ***Toán*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 70 | 43 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 58 | 25 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Đạo đức*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 71 | 45 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 57 | 23 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***4. Tự nhiên và Xã hội*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 72 | 46 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 56 | 22 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***5. Khoa học*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***6. LS &ĐL*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***7. Nghệ thuật (Âm nhạc)*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 77 | 49 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 51 | 19 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***8. Nghệ thuật (Mĩ thuật)*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 73 | 47 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 55 | 21 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***9. Hoạt động trải nghiệm*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 75 | 48 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 53 | 20 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***10. Giáo dục thể chất*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 74 | 48 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 54 | 20 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***11.*** ***TH-CN (Công nghệ)*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 73 | 46 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 55 | 22 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***12.*** ***TH-CN (Tin học)*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 88 | 54 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 40 | 14 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***13. Ngoại ngữ*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Hoàn thành tốt | 64 | 39 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 64 | 29 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***14. Tiếng dân tộc*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***II. Năng lực cốt lõi*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Năng lực chung*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Tự chủ và tự học*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 74 | 47 |  |  |  |  |
| Đạt | 54 | 21 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Giao tiếp và hợp tác*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 72 | 46 |  |  |  |  |
| Đạt | 56 | 22 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Giải quyết vấn đề và sáng tạo*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt |  |  |  |  |  |  |
| Đạt |  |  |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Năng lực đặc thù*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Ngôn ngữ*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 73 | 48 |  |  |  |  |
| Đạt | 55 | 20 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Tính*** ***toán*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 74 | 47 |  |  |  |  |
| Đạt | 54 | 21 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Tin học*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 80 | 51 |  |  |  |  |
| Đạt | 48 | 17 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Công nghệ*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 71 | 46 |  |  |  |  |
| Đạt | 57 | 22 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Khoa học*** |  |  |  |  |  |  |
| Tốt |  |  |  |  |  |  |
| Đạt |  |  |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Thẩm mĩ*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 72 | 47 |  |  |  |  |
| Đạt | 56 | 21 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Thể chất*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 75 | 48 |  |  |  |  |
| Đạt | 53 | 20 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***III. Phẩm chất chủ yếu*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Yêu nước*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 75 | 49 |  |  |  |  |
| Đạt | 53 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhân*** ***ái*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 75 | 49 |  |  |  |  |
| Đạt | 53 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Chăm chỉ*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 75 | 49 |  |  |  |  |
| Đạt | 53 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Trung thực*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tốt | 77 | 49 |  |  |  |  |
| Đạt | 51 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Trách nhiệm*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| Tốt | 76 | 49 |  |  |  |  |
| Đạt | 52 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***IV. Đánh*** ***giá KQGD*** | **128** | **68** |  |  |  | **1** |
| - Hoàn thành xuất | 27 | 16 |  |  |  |  |
| - Hoàn thành tốt | 38 | 24 |  |  |  |  |
| ***-*** ***Hoàn*** ***thành*** | 62 | 28 |  |  |  |  |
| ***-*** ***Chưa hoàn thành*** | 1 |  |  |  |  |  |
| ***V. Khen thưởng*** | 64 | 40 |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trường | 64 | 40 |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trên |  |  |  |  |  |  |
| **VI. HSDT được trợ giảng** |  |  |  |  |  |  |
| **VII. HS.K.Tật** | 1 | 1 |  |  |  |  |
| **VIII. HS bỏ học kỳ II** |  |  |  |  |  |  |
| + Hoàn cảnh GĐKK |  |  |  |  |  |  |
| + KK trong học tập |  |  |  |  |  |  |
| + Xa trường, đi lại K.khăn |  |  |  |  |  |  |
| + Thiên tai, dịch bệnh |  |  |  |  |  |  |
| + Nguyên nhân khác |  |  |  |  |  |  |
| **IX. Chương trình lớp học** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 129 | 68 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành | 1 |  |  |  |  |  |

**KHỐI 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiêu** **chí** | **Lớp 4** |
| **Tổng số HS** **có KQĐG** | **Trong tổng số** |
| **Nữ** | **Dân****tộc** | **Nữ dân** **tộc** | **Lớp****ghép** | **Khuyết tật** |
| ***I. Kết quả học tập*** |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Tiếng Việt*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 51 | 21 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 51 | 28 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***2.*** ***Toán*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 52 | 19 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 50 | 20 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Đạo đức*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 56 | 22 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 46 | 17 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***4. Tự nhiên và Xã hội*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***5. Khoa học*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 68 | 27 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 34 | 12 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***6. LS &ĐL*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 60 | 26 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 42 | 13 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***7. Nghệ thuật (Âm nhạc)*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 57 | 19 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 45 | 20 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***8. Nghệ thuật (Mĩ thuật)*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 51 | 17 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 51 | 22 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***9. Hoạt động trải nghiệm*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 54 | 19 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 48 | 20 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***10. Giáo dục thể chất*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 58 | 21 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 44 | 18 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***11.*** ***TH-CN (Công nghệ)*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 55 | 18 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 47 | 21 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***12.*** ***TH-CN (Tin học)*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 62 | 22 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 40 | 17 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***13. Ngoại ngữ*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt | 45 | 17 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 57 | 22 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***14. Tiếng dân tộc*** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| ***II. Năng lực cốt lõi*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Năng lực chung*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Tự chủ và tự học*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 57 | 22 |  |  |  |  |
| Đạt | 45 | 17 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Giao tiếp và hợp tác*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 56 | 20 |  |  |  |  |
| Đạt | 46 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Giải quyết vấn đề và sáng tạo*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 56 | 20 |  |  |  |  |
| Đạt | 46 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Năng lực đặc thù*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Ngôn ngữ*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 56 | 20 |  |  |  |  |
| Đạt | 46 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Tính*** ***toán*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 58 | 21 |  |  |  |  |
| Đạt | 44 | 18 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Tin học*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 56 | 21 |  |  |  |  |
| Đạt | 46 | 18 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Công nghệ*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 59 | 21 |  |  |  |  |
| Đạt | 43 | 18 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Khoa học*** | 57 | 20 |  |  |  |  |
| Tốt | 45 | 19 |  |  |  |  |
| Đạt |  |  |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Thẩm mĩ*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 56 | 21 |  |  |  |  |
| Đạt | 46 | 18 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Thể chất*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 59 | 23 |  |  |  |  |
| Đạt | 43 | 16 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***III. Phẩm chất chủ yếu*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Yêu nước*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 68 | 26 |  |  |  |  |
| Đạt | 34 | 13 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhân*** ***ái*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 63 | 25 |  |  |  |  |
| Đạt | 39 | 14 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Chăm chỉ*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 63 | 26 |  |  |  |  |
| Đạt | 39 | 13 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Trung thực*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 63 | 25 |  |  |  |  |
| Đạt | 39 | 14 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***Trách nhiệm*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| Tốt | 61 | 25 |  |  |  |  |
| Đạt | 41 | 14 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |
| ***IV. Đánh*** ***giá KQGD*** | **102** | **39** |  |  |  |  |
| - Hoàn thành xuất | 29 | 12 |  |  |  |  |
| - Hoàn thành tốt | 30 | 9 |  |  |  |  |
| ***-*** ***Hoàn*** ***thành*** | 43 | 18 |  |  |  |  |
| ***-*** ***Chưa hoàn thành*** |  |  |  |  |  |  |
| ***V. Khen thưởng*** | 54 | 19 |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trường | 54 | 19 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Giấy khen cấp trên |  |  |  |  |  |  |
| **VI. HSDT được trợ giảng** |  |  |  |  |  |  |
| **VII. HS.K.Tật** |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. HS bỏ học kỳ II** |  |  |  |  |  |  |
| + Hoàn cảnh GĐKK |  |  |  |  |  |  |
| + KK trong học tập |  |  |  |  |  |  |
| + Xa trường, đi lại K.khăn |  |  |  |  |  |  |
| + Thiên tai, dịch bệnh |  |  |  |  |  |  |
| + Nguyên nhân khác |  |  |  |  |  |  |
| **IX. Chương trình lớp học** |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 102 | 39 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |

**KHỐI 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu** **chí** | **Sĩ số** | **Tổng số HS** **có KQĐG** | **Lớp 5** |
| **Tổng số HS có KQĐG** | **Trong tổng số** |
| **Nữ** | **Dân****tộc** | **Nữ dân** **tộc** | **Lớp****ghép** | **Khuyết tật** |
| ***I. Kết quả học tập*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Tiếng Việt*** | **114** | **114** | **114** | ***51*** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 41 | ***41*** | 41 | 23 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 73 | ***73*** | 73 | 28 | 1 |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.*** ***Toán*** | **114** | **114** | **114** | ***51*** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 44 | ***44*** | 44 | 19 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 70 | ***70*** | 70 | 32 | 1 |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Đạo đức*** | **114** | **114** | **114** | ***51*** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 69 | ***69*** | 69 | 35 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 45 | ***45*** | 45 | 16 | 1 |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4. Khoa học*** | **114** | **114** | **114** | ***51*** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 59 | ***59*** | 59 | 26 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 55 | ***55*** | 55 | 25 |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5. LS &ĐL*** | **114** | **114** | **114** | ***51*** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt |  | ***50*** | 50 | 24 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thành |  | ***64*** | 64 | 27 | 1 |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6. Âm nhạc*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt |  | ***52*** | 52 | ***29*** |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  | ***62*** | 62 | ***22*** | 1 |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***7. Mĩ thuật*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt |  | ***56*** | 56 | 28 |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  | ***58*** | 58 | 23 | 1 |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***8. Thủ công, Kĩ thuật*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt | 60 | ***60*** | 60 | 29 |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 54 | ***54*** | 54 | 22 | 1 |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***9. Thể dục*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt |  | ***65*** | 65 | 33 |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  | ***49*** | 49 | 18 | 1 |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***10. Ngoại ngữ*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt |  | ***31*** | 31 | 11 |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  | ***83*** | 83 | 40 | 1 |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***11. Tin học*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  | 1 |
| Hoàn thành tốt |  | ***66*** | 66 | 34 |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  | ***48*** | 48 | 17 | 1 |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***12. Tiếng dân tộc*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***II. Năng lực*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tự phục vụ tự quản*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  | 1 |
| Tốt |  | ***71*** | 71 | 34 | 1 |  |  |  |
| Đạt |  | ***43*** | 43 | 17 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Hợp tác*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  | 1 |
| Tốt |  | ***69*** | 69 | 32 | 1 |  |  |  |
| Đạt |  | ***45*** | 45 | 19 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tự học và giải quyết vấn đề*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tốt |  | ***56*** | 56 | 24 | 1 |  |  |  |
| Đạt |  | ***58*** | 58 | 27 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***III. Phẩm chất*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Chăm học chăm làm*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  |  |
| Tốt |  | ***64*** | 64 | 31 | 1 |  |  |  |
| Đạt |  | ***50*** | 50 | 20 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tự tin trách nhiệm*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  |  |
| Tốt |  | ***71*** | 71 | 36 |  |  |  |  |
| Đạt |  | ***43*** | 43 | 15 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Trung thực kỷ luật*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  |  |
| Tốt |  | ***80*** | 80 | 40 | 1 |  |  |  |
| Đạt |  | ***34*** | 34 | 11 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Đoàn kết yêu thương*** | **114** | ***114*** | **114** | **51** | **1** |  |  |  |
| Tốt |  | ***79*** | 79 | 40 | 1 |  |  |  |
| Đạt |  | ***35*** | 35 | 11 |  |  |  |  |
| Cần cố gắng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***IV. Khen thưởng*** |  | ***66*** | 66 | 33 |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trường |  | ***63*** | 63 | 32 | 1 |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trên |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| ***V. HSDT được trợ giảng*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***VI. HS.K.Tật*** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***VII. HS bỏ học kỳ II*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Hoàn cảnh GĐKK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + KK trong học tập |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Xa trường, đi lại K.khăn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Thiên tai, dịch bệnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Nguyên nhân khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. Chương trình lớp học** | 115 | 115 | 115 | 51 | 1 |  |  | 1 |
| Hoàn thành | 115 | 115 | 115 | 51 | 1 |  |  | 1 |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khối** | **Lớp** | **Tổng số học sinh** | **Hoàn** **thành** **chương trình lớp học** | **Lên lớp** | **Gửi hiệu trưởng cho** **lên** **lớp** | **Kiểm tra lại, rèn luyện lại HK** **trong** **hè** | **Lưu ban** |
| **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** | **SL** | **TL** |
| 1 | Khối 1 | 1A | 37 | 37 | 100 | 37 | 100 | 37 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Khối 1 | 1B | 34 | 32 | 94.1 | 32 | 94.1 | 33 | 97.1 | 1 | 2.9 | 1 | 2.9 |
| 3 | Khối 1 | 1C | 36 | 26 | 100 | 26 | 100 | 35 | 97.2 | 1 | 2.9 | 1 | 2.9 |
|  | Khối 1 | 1D | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 29 | 100 |  |  |  |  |
| 4 |  | **Tổng khối 01** | **136** | **134** | **98.5** | **134** | **98.5** | 134 | 98.5 | **2** | **1.5** | **2** | **1.5** |
| 5 | Khối 2 | 2A | 38 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Khối 2 | 2B | 36 | 35 | 97.2 | 35 | 97.2 | 35 | 97.2 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8 |
| 7 | Khối 2 | 2C | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Khối 2 | 2D | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 |  |  |  |  |
| 9 |  | **Tổng khối 02** | **152** | **151** | **99.3** | **151** | **99.3** | 113 | 74.3 | **1** | **2.8** | **1** | **2.8** |
| 10 | Khối 3 | 3A | 36 | 35 | 97.2 | 35 | 97.2 | 35 | 97.2 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8 |
| 11 | Khối 3 | 3B | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 |  |  |  |  |
| 12 | Khối 3 | 3C | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 26 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Khối 3 | 3D | 31 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 |  |  |  |  |
| 14 |  | **Tổng khối 03** | **129** | **128** | **99.2** | **128** | **99.2** | 128 | 99.2 | **1** | **0.8** | **1** | **0.8** |
| 15 | Khối 4 | 4A | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Khối 4 | 4B | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 26 | 100 |  |  |  |  |
| 17 | Khối 4 | 4C | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 |  |  |  |  |
| 18 | Khối 4 | 4D | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 29 | 100 |  |  |  |  |
| 19 |  | **Tổng khối 04** | **102** | **102** | **100** | **102** | **100** | **102** | **100** |  |  |  |  |
| 20 | Khối 5 | 5A | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 29 | 100 |  |  |  |  |
| 21 | Khối 5 | 5B | 34 | 34 | 100 | 34 | 100 | 34 | 100 |  |  |  |  |
| 22 | Khối 5 | 5C | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 |  |  |  |  |
| 23 | Khối 5 | 5D | 27 | 27 | 100 | 27 | 100 | 27 | 100 |  |  |  |  |
| 24 |  | **Tổng khối 05** | **115** | **115** | **100.0** | **115** | **100.0** |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | **TỔNG SỐ** | **634** | **630** | **99.4** | **630** | **99.4** | **630** | **99.4** | **4** | **0.6** | **4** | **0.6** |

1. **Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp**
	1. **Học sinh được công nhận hoàn thành chương trình lớp học**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Khối lớp** | **Tổng số học sinh** | **Học sinh HTCT** | **Tỷ lệ** |
| Khối 1 | 136 | 134 | 98,5% |
| Khối 2 | 152 | 151 | 99,3% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Khối 3 | 129 | 128 | 99,2% |
| Khối 4 | 102 | 102 | 100% |
| Khối 5 | 115 | 115 | 100% |
| **Toàn trường** | **634** | **630** | **99,4%** |

* 1. **Học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học**

Tổng số học sinh lớp 5: 115 học sinh

Tham gia thi hoàn thành chương trình tiểu học: 115 học sinh Được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: 115 học sinh Tỷ lệ đạt 100%

# Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng học sinh đang học (chia theo số lượng học sinh là người Việt Nam, số lượng học sinh là người nước ngoài).

Căn cứ quy định tại [Nghị định 86/2018/NĐ-CP](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-86-2018-ND-CP-quy-dinh-ve-hop-tac-dau-tu-cua-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-giao-duc-337783.aspx) thì chương trình giáo dục tích hợp hay chương trình tích hợp là chương trình giáo dục của Việt Nam được tích hợp với chương trình giáo dục của nước ngoài, bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và không trùng lặp về nội dung, kiến thức.

Do điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương nên không tổ chức thực hiện chương trình giáo dục tích hợp tại đơn vị.

**PHẦN 6**

**KẾT QUẢ TÀI CHÍNH**

**PHẦN 7**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC**

# Kết quả các cuộc thi phong trào

* 1. **Đối với học sinh**

Thi tiếng anh trên internet (ioe) cấp huyện 30 học sinh được công nhận tham gia thi cấp huyện; cấp tỉnh 15 học sinh được công nhận tham gia thi cấp tỉnh; Quốc gia có 05 em được công nhận hoàn thành tốt vòng thi.

Hội thi Toán tuổi thơ cấp huyện có 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải khuyến khích.

Cuộc thi tin học trẻ 01 giải nhì; 01 giải khuyến khích

Toán Timo cấp quốc gia 03 giải đồng, 01 giải bạc

Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh 05 giải khuyến khích

Toán VIOEDU cấp tỉnh 04 giải khuyến khích

Khen học sinh Hoàn thành xuất sắc 173 em; học sinh Tiêu biểu 135; học sinh Vượt trội 37 em.

# Đối với giáo viên

Giáo viên giỏi: 16 đồng chí được công nhận giáo viên giỏi cấp trường; 02 đồng chí được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 02 đồng chí được tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện;.

Có 06 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận ở cơ sở.

1. **Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-** **xã hội trong năm học** **2023** **-** **2024**
	1. **Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu được** **giao** **trong**

**năm học** **2023** **-** **2024**

Nhà trường đã thực hiện khá đầy đủ nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kinh tế **-** xã hội, an ninh **-** quốc phòng được Huyện ủy, UBND huyện giao. Kết quả thực hiện đạt 100% chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó nổi bật nhất là việc duy trì sĩ số học sinh không để xảy ra tình trạng bỏ học giữa chừng, công tác chuyển đổi số trong đơn vị. Nhìn chung nhà trường đã thực hiện khá tốt nội dung kí kết thi đua đầu năm.

Trong năm học nhà trường đã thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động đoàn thể Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

Nhà trường chăm sóc, thắp hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ về thăm ở UBND xã Vĩnh Thành, đài tưởng niệm các liệt sỹ xã Vĩnh Thành. Thắp hương ở nhà thờ Nguyễn Như ở xóm Phú Văn.

# Kết quả triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Trong năm học toàn trường đã thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành tốt Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm túc

nội quy, quy chế, nề nếp, kỉ cương trường học.

Có ý thức rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tốt trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ và thực hiện quy chế dân chủ, quy chế công khai,…

# Kết quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị

Bên cạnh các phong trào thi đua nêu trên, nhà trường luôn quan tâm đến phong trào thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, Đảng, đoàn thể. Kết quả như sau:

Công tác xây dựng Đảng của nhà trường luôn được chú trọng, 100% Đảng viên của trường được Đảng uỷ đánh giá xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm học 2023 – 2024: Tổ chức Đoàn, Đội xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% công đoàn viên nhà trường xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo thường niên năm 2024 của Trường Tiểu học Vĩnh Thành trình lên các cấp và công khai tới các cá nhân, đoàn thể được biết theo quy định tại Thông tư 09/2024TT-BGDDT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ./.

 **HIỆU TRƯỞNG**

 **Nguyễn Văn Lưu**