**Biểu mẫu 06**

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THUẬN AN

**TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐỊNH**

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2019 – 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | 947 | 219 | 202 | 190 | 122 | 214 |
| **II** | **Số học sinh học 2 buổi/ngày** | 947 | 219 | 202 | 190 | 122 | 214 |
| **III** | **Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất** | 947 | 219 | 202 | 190 | 122 | 214 |
|  **Số học sinh chia theo năng lực** |
| 1. ***Tự Phục vụ***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | **541****57.1%** | 13863% | 12662.4% | 8343.7% | 6351.6% | 13161.2% |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 40642.9% | 8137% | 7637.6% | 10756.3% | 5948.4% | 8338.8% |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Hợp tác***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | **482****50.9%** | 12758% | 10049.5% | 7841.1% | 6250.8% | 11553.7% |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 46549.1% | 9242% | 10250.5% | 11258.9% | 6049.2% | 9946.3% |
| 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)* | **468****49.4%** | 12657.5% | 9346% | 7237.9% | 6452.5% | 11352.8% |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 47950.6% | 9342.5% | 10954% | 11862.1% | 5847.5% | 10147.2% |
| 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)* | **521****55%** | 12557.1% | 11657.4% | 8343.7% | 6452.5% | 13362.1% |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 42544.9% | 9442.9% | 8542.1% | 10756.3% | 5847.5% | 8137.9% |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | 0.1% |  | 0.5% |  |  |  |
| 1. ***Tự tin trách nhiệm***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | **448****47.3%** | 9845.8% | 10451.5% | 6735.3% | 6351.6% | 11654.2% |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 49952.7% | 12154.2% | 9848.5% | 12364.7% | 5948.4% | 9845.8% |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Trung thật kỷ luật***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | **531****56.1%** | 14666.7% | 11958.9% | 8444.2% | 6553.3% | 11753.4% |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 41643.9% | 7333.3% | 8351.1% | 10655.6% | 5746.7% | 9746.6% |
| 3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Đoàn kết yêu thương***
 |
| 1 | *Tốt**(tỷ lệ so với tổng số)* | 59763% | 15671.2% | 14973.8% | 10957.4% | 6553.3% | 11853.9% |
| 2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 35037% | 6328.8% | 5326.2% | 8142.6% | 5746.7% | 96\46.1% |
| 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) | 46048.6% | 12255.7% | 11757.9% | 6936.3% | 5041% | 10247.7% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 48551.2% | 9543.4% | 8542.1% | 12163.7% | 7259% | 11252.3% |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 20.2% | 20.9% |  |  |  |  |
|  ***\*Tiếng Việt*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 44246.7% | 11251.1% | 10250.5% | 7036.8% | 5041% | 10850.5% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 50152.9% | 10548% | 9848.5% | 12063.2% | 7259% | 10649.5% |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 40.4% | 20.9% | 21% |  |  |  |
|  ***\*Khoa học*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 20561% |  |  |  | 5545.1% | 15070.1% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 13139% |  |  |  | 6754.9% | 6429.9 |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*Lịch sử Địa lý*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 19257.1% |  |  |  | 5242.6% | 14065.4% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 14442.9% |  |  |  | 7057.4% | 7434.6% |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*Ngoại Ngữ*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 36338.3% | 7433.8% | 7838.6% | 7137.4% | 4839.3% | 9243% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 58261.5% | 14365.3% | 12461.4% | 11962.6% | 7460.7% | 12257% |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 20.2% | 20.9% |  |  |  |  |
|  ***\*Tin học*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 25247.9% |  |  | 7941.6% | 6049.2% | 11352.8% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 27452.1% |  |  | 11158.4% | 6250.8% | 10147.2% |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*TN&XH*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 27244.5% | 10849.3% | 8542.1% | 7941.6% |  |  |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 33955.5% | 11150.7% | 11757.9% | 11158.4% |  |  |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*Đạo đức*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 52655.5% | 13863% | 12662.4% | 7640% | 5444.3% | 13261.7% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 42144.5% | 8137% | 7637.6% | 11460% | 6855.7% | 8238.3% |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |   |   |   |   |   |   |
|  ***\*Âm nhạc*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 43646% | 10447.5% | 9547% | 7438.9% | 5242.6% | 11151.9% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 51154% | 11552.5% | 10753% | 11661.1% | 7057.4% | 10348.1% |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
|  ***\* Mỹ Thuật*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 42344.7% | 9242% | 8743.1% | 9348.9% | 5645.9% | 9544.4% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 52455.3% | 12758% | 11556.9% | 9751.1% | 6654.1% | 11955.6% |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
|  ***\* Thủ công – Kỹ thuật*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 44847.3% | 9643.8% | 9547% | 8745.8% | 5343.4% | 11754.7% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 49952.7% | 12356.2% | 10753% | 10354.2% | 6956.6% | 9745.3% |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
|  ***\*Thể dục*** |
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 38640.8% | 8137% | 8341.1% | 6936.3% | 4839.3% | 10549.1% |
| 2 | Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 56159.2% | 13863% | 11958.9% | 12163.7% | 7460.7% | 10950.9% |
| 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) | 947 | 219 | 202 | 190 | 122 | 214 |
| a | *Trong đó:**HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)* | 94399.6% | 21799.1% | 20099% | 190100% | 122100% | 214100% |
| b | *HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ở lại lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 40.4% | 20.9% | 21% |  |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

Hưng Định, ngày 15 tháng 07 năm 2020 **Thủ trưởng đơn vị**

 **Phan Thị Thuỳ Trang**