|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN GIA LÂM  **TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG**  Số: 104 /QĐ-THCSYT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** Yên Thường, ngày 11 tháng 8 năm 2021 |

**QUYẾT ĐỊNH**

**v/v công bố công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế**

**năm học 2020-2021**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG**

*Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tao;*

*Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục;*

*Căn cứ vào tình hình thực của Trường THCS Yên Thường.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**Công khai chất lượng giáo dục thực tế của Trường THCS Yên Thường năm học 2020-2021 *(biểu mẫu 10).*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:  - Như điều 3/ để thực hiện;  - Niêm yết tại bảng tin;  - Web nhà tường;- Lưu: VT. | **HIỆU TRƯỞNG**  *(đã ký)*  **Nguyễn Thị Thanh Hà** |

**Biểu mẫu 10**

UBND HUYỆN GIA LÂM

**TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG**

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của**

**trường trung học cơ sở Yên Thường – năm học 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | **1267** | **322** | **321** | **318** | **306** | |
| 1 | | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | | 1116 | 281  87.27 | 292  90.97 | 272  85.53 | 271  88.56 | |
| 2 | | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | | 150 | 40  12.42 | 29  9.03 | 46  14.47 | 35  11.44 | |
| 3 | | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | | 1 | 1  0.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **II** | | **Số học sinh chia theo học lực** | | **1268** | **322** | **322** | **318** | **306** | |
| 1 | | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | | 370 | 93  29.2 | 99  30.84 | 104  32.7 | 74  24.18 | |
| 2 | | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | | 524 | 145  45.03 | 148  46.11 | 134  42.14 | 97  31.7 | |
| 3 | | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | | 366 | 81  25.16 | 72  22.43 | 78  24.53 | 135  44.12 | |
| 4 | | Yếu  (tỷ lệ so với tổng số) | | 6 | 3  0.93 | 1  0.31 | 2  0.63 | 0 | |
| 5 | | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | | **1** | 0 | 1  0.31 | 0 | 0 | |
| **III** | | **Tổng hợp kết quả cuối năm** | |  |  |  |  |  | |
| 1 | | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | | 1260 | 319  99.07 | 319  99.38 | 316  99.37 | 306  100 | |
| a | | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | | 370 | 93  28.88 | 99  30.75 | 104  32.7 | 74  24.18 | |
| b | | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | | 524 | 145  45.03 | 148  45.96 | 134  42.14 | 97  31.7 | |
| 2 | | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | | 06 | 03 | 01 | 2 | 0 | |
| 3 | | Lưu ban  (tỷ lệ so với tổng số) | | 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | | Chuyển trường đến/đi  (tỷ lệ so với tổng số) | | 08/15 | 2/4 | 3/4 | 2/5 | 1/2 | |
| 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** | |  |  |  |  |  | |
| 1 | | Cấp huyện | | 26 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
| 2 | | Cấp tỉnh/thành phố | | 03 | 0 | 0 | 0 | 03 | |
| 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** | | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | |
| **VI** | | **Số học sinh được công nhận tốt nghiệp** | |  |  |  |  |  | |
| 1 | | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | | 74  (24.18) | 0 | 0 | 0 | 74  (24.18) | |
| 2 | | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | | 97  (31.7) | 0 | 0 | 0 | 97  (31.7) | |
| 3 | | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | | 135  (44.12) | 0 | 0 | 0 | 135  (44.12) | |
| **VII** | | **Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng**  (tỷ lệ so với tổng số) | |  |  |  |  |  | |
| **VIII** | | **Số học sinh nam/số học sinh nữ** | |  |  |  |  |  | |
| **IX** | | **Số học sinh dân tộc thiểu số** | |  |  |  |  |  | |
|  | | Yên Thường, ngày 11 tháng 8 năm 2021  **Thủ trưởng đơn vị** *(đã ký)* | | | | | |

**Nguyễn Thị Thanh Hà**