|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN THANH OAI**TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập -Tự do -Hạnh phúc** |
| Số: 223 /BC-THCSPT | *Phương Trung, ngày 16 tháng 9 năm 2024* |

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNG 9/ 2024**

**VỀ KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC**

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

1. Kế hoạch hoạt động giáo dục tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan. (Thông báo tuyển sinh nămh học 2024- 2025 đính kèm)

2. Kế hoạch hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục: (Có Kế hoạch năm học 2024- 2025 đính kèm)

3. Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh (Quy chế năm 2024- 2025 đính kèm)

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

- Giáo dục 5 phẩm chất cho HS thông qua mô hình góc chia sẻ, góc sáng tạo

- Tổ chức chương trình truyền thông “ Em yêu nghề nón quê em”

- Tết yêu thương

- Hội chợ Xuân yêu thương

- Chương trình thời trang: gắn kết yêu thương đẩy lùi bạo lực

- Vui tế trung thu em gắng học chăm

5 Thực đơn hằng ngày của học sinh: không có

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

1. Kết quả tuyển sinh năm học 2024- 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối | Sốlớp | Tổng sốHS | SốHSnữ | Sốđi | Số đến | Bình quânHS/lớp | SốHS lưuBan | Con TB | Hoàn cảnhKK | Số HS chậm tiến | Số HS k/tật | Số HS 2 buổi/ngày |
| **6** | 9 | 383 | 182 | 4 | 6 | 42.4 | 0 |  | 50 | 35 | 2 | 0 |
| **7** | 9 | 389 | 175 | 4 | 2 | 43.2 | 0 |  | 48 | 25 | 5 | 0 |
| **8** | 7 | 295 | 151 | 3 | 2 | 42.4 | 0 | 1 | 45 | 27 | 3 | 0 |
| **9** | 6 | 257 | 129 | 1 | 3 | 42.5 | 0 |  | 28 | 26 | 0 | 0 |
| **Cộng** | **31** | **1324** | **637** | **12** | **13** | **42.7** | **0** | **1** | **171** | **113** | **10** | **0** |

2. 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối** | **Số lớp** | **Số HS** | **Số HS****nữ** | **Số HSG cấp huyện** | **Số HSG cấp TP** | **Học lực** | **Hạnh kiểm** |
| **Giỏi** | **Khá** | **TB** | **Y,K** | **Tốt** | **Khá** | **TB** | **Y,K** |
| **6** | 9 | 391 | 173 | 122 | 5 | 31.2 | 41.9 | 23.1 | 3.8 | 78.5 | 18.9 | 2.6 | 0 |
| **7** | 7 | 296 | 153 | 85 | 5 | 28.7 | 45.3 | 22.0 | 4..0 | 83.1 | 16.9 |  |  |
| **8** | 6 | 254 | 128 | 95 | 6 | 37.4 | 31.1 | 29.9 | 1.6 | 85.4 | 12.2 | 2.4 |  |
| **9** | 7 | 267 | 121 | 92 | 6 | 34.5 | 41.6 | 24.0 |  | 89.1 | 9.4 | 1.5 |  |
| **Cộng** | **29** | **1208** | **575** | **394** | **22** | **32.6** | **40.4** | **24.4** | **2.6** | **83.4** | **14.9** | **1.7** |  |

2.3 Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Số HS** | **Số HS nữ** | **Số tốt nghiệp** | **Số đỗ vào lớp 10 công lập** | **Số đỗ vào lớp 10 tư thục** | **Số học lớp 10 GDTX** | **Số đi học nghề** | **Số đỗ công lập không đi học** |
| SL | 267 | 121 | 267 | 193 | 26 | 40 | 1 | 7 |
| % |  | 45.3 | 100 | 73 | 9 | 15 | 0.3 | 2.7 |

 *Phương Trung ngày 16 tháng 9 năm 2024*

**HIỆU TRƯỞNG**

*(đã ký)*

 **Nguyễn Thị Chính**