**Biểu mẫu 06**

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN

**TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐỊNH**

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018 – 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | 975 | 200 | 189 | 137 | 209 | 240 |
| **II** | **Số học sinh học 2 buổi/ngày** | 214 | 40 | 39 | 29 | 43 | 63 |
| **III** | **Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất** | 975 | 200 | 189 | 137 | 209 | 240 |
|  **Số học sinh chia theo năng lực** |
| 1. ***Tự Phục vụ***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | **517****(53%)** | 146(73%) | 100(52.9%) | 56(40.9%) | 89(42.6%) | 126(42.5%) |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 458(47%) | 54(27%) | 89(47.1%) | 81(59.1%) | 120(54,7%) | 114(47.5%) |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Hợp tác***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | **464****(47.6%)** | 122(61%) | 80(42.3%) | 53(38.7%) | 87(41.6%) | 122(50.8%) |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 511(52.4%) | 78(39%) | 109(57.7%) | 84(61.3%) | 122(58.4%) | 118(49.2%) |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Tự học và giải quyết vấn đề***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | **461****(47.3%)** | 129(61.5%) | 71(37.6%) | 53(38.7%) | 86(41.1%) | 112(50.8%) |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 514(52.7%) | 71(35.5%) | 118(62.4%) | 84(61.3%) | 123(58.9%) | 118(49.2%) |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
|  **Số học sinh chia theo Phẩm chất** |
| 1. ***Chăm học chăm làm***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | **465****(47.7%)** | 114(57%) | 85(45%) | 55(40.1%) | 85(40,7%) | 126(52.5%) |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 510(52.3%) | 86(43%) | 104(55%) | 82(59.9%) | 124(59.3%) | 114(47.5%) |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Tự tin trách nhiệm***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | **453****(46.5%)** | 108(54%) | 85(45%) | 51(37.2%) | 85(40.7%) | 124(51.7%) |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 522(53.5%) | 92(46%) | 104(45%) | 86(62.8%) | 124(59.3%) | 116(48.3%) |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Trung thật kỷ luật***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | **540****(55.4%)** | 159(79.5%) | 112(59.3%) | 55(40.1%) | 93(44.5%) | 121(50.4%) |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 435(44.6%) | 41(20.5%) | 77(40.7%) | 82(59.9%) | 116(55.5%) | 119(49.6%) |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Đoàn kết yêu thương***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | 560(57.4%) | 172(86%) | 124(65.6%) | 58(42.3%) | 92(44%) | 114(47.5%) |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 425(42.6%) | 28(14%) | 65(34.4%) | 79(57.7%) | 117(56%) | 126(52.5%) |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Số học sinh chia theo kết quả học tập** |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*Toán*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 459(47.1%) | 104(52%) | 90(47.6%) | 49(35.8%) | 99(47.4%) | 117(48.8%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 509(52.2%) | 92(46%) | 98(51.9%) | 86(62.8%) | 110(52.6%) | 123(51.3%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 7(0.7%) | 4(2%) | 1(0.5%) | 2(1.5%) |  |  |
|  ***\*Tiếng Việt*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 436(44.7%) | 106(53%) | 73(38.6%) | 50(36.5%) | 103(49.3%) | 104(43.3%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 532(54.6%) | 90(45%) | 115(60.8%) | 85(62%) | 106(50.7%) | 136(56.7%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 7(0.7%) | 4(2%) | 1(0.5%) | 2(1.5%) |  |  |
|  ***\*Khoa học*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 280(62.4%) |  |  |  | 103(49.3% | 177(73.8%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 169(37.6%) |  |  |  | 106(50.7%) | 63(26.3%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*Lịch sử Địa lý*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 271(60.4%) |  |  |  | 98(46.9%) | 173(72.1%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 178(39.6%) |  |  |  | 111(53.1%) | 67(27.9%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*Ngoại Ngữ*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 396(40.6%) | 53(26.5%) | 74(39.2%) | 56(40.9%) | 78(37.3%) | 135(56.3%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 577(59.2%) | 147(73.5%) | 114(60.3%) | 80(58.4%) | 131(62.7%) | 105(43.8%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |  2(1.2%) |   |  1(0.5%) |  1(0.7%) |   |   |
|  ***\*Tin học*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 337(57.5%) |  |  | 79(57.7%) | 132(63.2%) | 126(52.5%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 249(42.5%) |  |  | 58(42.3%) | 77(36.8%) | 114(47.5%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*TN&XH*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 250(47.5%) | 107(53.5%) | 97(51.3%) | 46(33.6%) |  |  |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 276(52.5%) | 93(46.5%) | 92(48.7%) | 91(66.4%) |  |  |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*Đạo đức*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 521(53.4%) | 136(68%) | 100(52.9%) | 60(43.8%) | 96(45.9%) | 129(53.8%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 454(46.6%) | 64(32%) | 89(47.1%) | 77(56.2%) | 113(54.1%) | 111(46.3%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*Âm nhạc*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 437(44.8%) | 98(49%) | 97(51.3%) | 46(33.6%) | 90(43.1%) | 106(44.2%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 538(55.2%) | 102(51%) | 92(48.7%) | 91(66.4%) | 119(56.9%) | 134(55.8%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
|  ***\* Mỹ Thuật*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 469(48.1%) | 99(49.5%) | 87(46%) | 66(48.2%) | 100(47.8%) | 117(48.8%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 506(51.9%) | 101(50.5%) | 102(54%) | 71(51.8%) | 109(52.2%) | 123(51.3%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
|  ***\* Thủ công – Kỹ thuật*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 431(44.2%) | 98(49%) | 79(41.8%) | 48(35%) | 94(45%) | 112(46.7%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 544(55.8%) | 102(51%) | 110(58.2%) | 89(65%) | 115(55%) | 128(53.3%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
|  ***\*Thể dục*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 392(40.2%) | 95(47.5%) | 61(32.3%) | 45(32.8%) | 86(41.1%) | 105(43.8%) |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 583(59.8%) | 105(52.5%) | 128(67.7%) | 92(67.2%) | 123(58.9%) | 135(56.3%) |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
| **V. Tổng hợp kết quả cuối năm** |
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 969(99.4%) | 196(98%) | 188(99.5%) | 136(99.3%) | 209(100%) | 240(100%) |
| a | *Trong đó:**HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)* | 226(23.1%) | 40(20%) | 31(16.4%) | 35(22.5%) | 54(25.8%) | 66(27.5%) |
| b | *HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ở lại lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 6(0.6%) | 4(2%) |  1(0.5%) |  1(0.7%) |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

Hưng Định, ngày 05 tháng 06 năm 2019. **Thủ trưởng đơn vị**

 **Phan Thị Thuỳ Trang**