**Phụ lục 1**

## MẪU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC

**PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN**

### (Kèm theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU

## TRƯỜNG TIỂ U HỌC THỊ TRẤN CỒN

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Năm học 2023-2024**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

Trường Tiểu học thị trấn Cồn được tách ra từ Trường PTCS thị trấn Cồn từ tháng 9 năm 1993. Trường Tiểu học thị trấn Cồn nằm ở TDP số 5 Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu. Thị trấn Cồn nằm phía Đông Nam của huyện Hải Hậu, cách trung tâm huyện khoảng 9 km. Cụ thể: Phía Bắc giáp xã Hải Sơn; Phía Nam giáp với Hải Cường; Phía Đông giáp Hải Lý; phía Tây giáp xã Hải Sơn. Thị trấn gồm 07 Tổ dân phố với 8.844 nhân khẩu. Trường Tiểu học thị trấn Cồn là trường công lập.

Có cổng thông tin điện tử trường [ththitranconhh.edu.vn](https://thhaitan.namdinh.edu.vn);

Địa chỉ thư điện tử: [th5thitrancon@gmail.com](mailto:th5thitrancon@gmail.com).

Nhà trường xác định với sứ mệnh: Xây dựng nhà trường có nền nếp - kỷ cương - đạt chất lượng cao trong Dạy và Học để mỗi giáo viên, học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực, tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng; Tạo điều kiện cần và đủ để học sinh của trường tự tin khi tham gia lao động xã hội, cũng như cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Nhà trường xác định với tầm nhìn: Hướng đến một trường học thân thiện với chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu; luôn đổi mới, phát triển nhà trường theo hướng “Trường học hiện đại-hạnh phúc” để đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục, hội nhập quốc tế, được cha mẹ học sinh và học sinh tin cậy.

Là nơi đào tạo học sinh thành những con người năng động, nhiệt tình trong công việc, yêu lao động, sống có trách nhiệm, lòng nhân ái, hoà nhập tốt trong cộng đồng.

Với mục tiêu: Phát triển nhà trường theo mô hình “Trường học hiện đại - hạnh phúc” có môi trường thân thiện, có uy tín về chất lượng giáo dục và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, trường KĐCL cấp độ 3.

Tạo dựng được môi trường học tập, rèn luyện đạt chất lượng xếp thứ từ 1 đến 5 trong tổng 34 trường của huyện; xây dựng được thương hiệu nhà trường và luôn có được niềm tin của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương. Nhà trường vói Tổng diện tích của nhà trường là 9193 m2 (gồm 1 khu) diện tích xây dựng 2064m2 (Gồm 2 dãy nhà 3 tầng, 1 dãy nhà 2 tầng và 1 dãy nhà cấp 4). Hiện trường có tổng số phòng: 31; Số phòng học: 22, học 2 buổi/ngày: 22/22; Số phòng làm việc: 4; Số phòng chức năng: 5. Trường được xây dựng kiên cố hóa

nhà, đưa vào sử dụng từ năm 1993; cảnh quan sư phạm thoáng mát, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khuôn viên trường trồng nhiều cây xanh. Điều kiện cơ sở vật chất khá đầy đủ, bàn ghế giáo viên, học sinh, bảng viết được trang bị đầy đủ, có hệ thống nước uống tiệt khuẩn, phục vụ tốt trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Trình độ chuyên môn 78,12% giáo viên đạt chuẩn.

## II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tổng số** | **Nữ** | **Dân tộc** | **Trình độ đào tạo** | | | **Ghi chú** |
| *Đạt*  *chuẩn* | *Trên*  *chuẩn* | *Chưa đạt*  *chuẩn* |
| Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Phó hiệu  trưởng | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Giáo viên | 32 | 28 | 0 | 25 | 0 | 7 |  |
| Nhân viên | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| **Cộng** | **37** | **32** | **0** | **28** | **0** | **9** |  |

**Số liệu của 5 năm gần đây:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số liệu** | **Năm học**  **2019-2020** | **Năm học**  **2020-2021** | **Năm học**  **2021-2022** | **Năm học**  **2022-2023** | **Năm học**  **2023-2024** |
| 1 | Tổng số giáo  viên | 31 | 30 | 30 | 32 | 31 |
| 2 | Tỷ lệ giáo  viên/lớp | 1,35 | 1,43 | 1,35 | 1,39 | 1,41 |
| 3 | Tỷ lệ giáo viên/học sinh | 0,04 | 0,037 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tương đương | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tổng số giáo  viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường có diện tích 9193 m2. Khuôn viên nhà trường được xây dựng ở môi trường yên tĩnh, có lộ giao thông bê tông rộng thuận tiện cho học sinh đến trường, diện tích bình quân 11,61m2/học sinh.

Nhà trường đã xây dựng được môi trường xanh, sạch, có cảnh quan hài hoà, có tính thâm mỹ trong mô hình kiến trúc tổng thể. Sân trường được trồng chủ yếu là cây bóng mát như: phượng, bàng, xoài…cùng nhiều các chậu cây hoa, cây cảnh được sắp xếp hài hoà, đảm bảo khuôn viên xanh, sạch, đẹp, an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

Trường có cổng trường, biển tên trường, có biển thời gian đưa đón, biển ATGT đảm bảo yêu cầu an toàn, thẩm mỹ, có tường rào bảo vệ khép kín cao 1,6m đảm bảo an toàn. Cổng chính của trường được xây dựng kiên cố, rộng rãi, cao ráo bảo đảm an toàn cho các bậc phụ huynh đưa đón học sinh, kể cả trong giờ cao điểm. Biển tên trường được lắp đặt rõ ràng, nội dung biển tên trường đúng theo quy định Điều lệ trường tiểu học;

Phòng học: bảo đảm mỗi lớp có một phòng học riêng; được trang bị đầy đủ: Bàn, ghế học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho học sinh; bàn, ghế giáo viên; bảng lớp; hệ thống đèn và hệ thống quạt; hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học.

Số lượng phòng học chưa đủ theo quy định. Thiếu phòng Phòng học bộ môn Ngoại ngữ, Phòng học bộ môn Khoa học - Công nghệ; Phòng đa chức năng

Trường có sân chơi, bãi tập theo quy định. Sân chơi, sân tập bằng phẳng đảm bảo an toàn cho học sinh vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao, có các dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao cho học sinh như: bóng rổ, nhảy dây, cầu lông...

### 1.Diện tích các phòng làm việc, phòng học:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diện tích đất** | Số lượng (m2) | |  | | | | | |
| Tổng diện tích khuôn viên đất | 9193 | |
| Trong đó: Diện tích đất được cấp | 9193 | |
| Diện tích đất đi thuê (mượn) | 0 | |
| Diện tích đất sân chơi, bãi tập | 4250 | |
| **Phòng** | Trên cấp 4 | | Cấp 4 | | Tạm | | Mượn | |
| Số lượng | Diện tích  (m2) | Số lượng | Diện tích (m2) | Số lượng | Diện tích (m2) | Số lượng | Diện tích (m2) |
| - Phòng học văn hoá | 22 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó:  + Số phòng học đủ DTích và BGhế phù hợp tổ chức học  nhóm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Số phòng học đủ diện tích cho việc bố trí các nhóm học tập* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Số phòng học có đủ bàn ghế phù hợp cho việc tổ chức học nhóm* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng học tin học | 1 | 52 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Phòng học ngoại ngữ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng giáo dục  thể chất (đa năng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng giáo dục nghệ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng giáo dục mỹ thuật | 1 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng giáo dục âm nhạc | 1 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng Thư viện | 1 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng truyền thống và hoạt động Đội | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật/Tư vấn tâm lý | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng y tế học đường | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng hiệu trưởng | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng phó hiệu trưởng | 1 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng họp  giáo viên (hội đồng) | 2 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng Kế toán | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng thường  trực - Bảo vệ | 1 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| - Nhà công vụ giáo viên |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Phòng kho lưu trữ | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nhà bếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng ăn (HS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Phòng nghỉ (HS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nhà vệ sinh** | Dùng cho GV  Nam | | Dùng cho GV  nữ | | Dùng cho HS  nam | | Dùng cho HS  nữ | |
| Số lượng | Diện  Tích (m2) | Số lượng | Diện  Tích (m2) | Số lượng | Diện  tích (m2) | Số lượng | Diện  Tích (m2) |
| Đạt chuẩn vệ sinh (\*) | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 2 | 72 | 2 | 72 |
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Không có | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

(\*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại

**2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số liệu** | **Năm học**  **2019-2020** | **Năm học**  **2020-2021** | **Năm học**  **2021-2022** | **Năm học**  **2022-2023** | **Năm học**  **2023-2024** |
| **I** | Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập |  |  |  |  |  |
| **1** | **Khối phòng học tập** | **25** | **25** | **26** | **27** | **26** |
| **1.1** | **Phòng học** | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 |
| a | Phòng kiên cố | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 |
| b | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Phòng học bộ môn** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| a | Phòng kiên cố | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| b | Phòng bán kiên cố | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Khối phòng hỗ trợ học tập** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| a | Phòng kiên cố | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| b | Phòng bán kiên cố | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Khối phụ trợ** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| a | Kiên cố | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| b | Bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Khối phòng hành chính - quản trị | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| 1 | Phòng kiên cố | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phòng tạm | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Cộng** | | **39** | **39** | **40** | **41** | **40** |

## IV. TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA, TRƯỜNG CHUẨN XANH – SẠCH - ĐẸP – AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, năm học 2019 – 2020 nhà trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kiểm tra và ra quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định kiểm tra và cấp Bằng công nhận theo quyết định số 2262/QĐ-SGDĐT ngày 15/11/2019 công nhận trường đạt Kiểm định chất lượng mức độ III và Quyết định số 2263/QĐ-SGDĐT ngày 15/11/2019 công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. Từ năm học 2020-2021đến năm học 2023-2024, nhà trường tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả trường chuẩn quốc gia. Nhà trường thường thường xuyên rà soát, bổ sung các tiêu chí để duy trì và phát triển.

**V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

Năm học 2023 - 2024, nhà trường tiếp tục phát huy các điểm mạnh, các quy định về chuyên môn của nhà trường, thường xuyên tổ chức các chuyên đề nâng cao chất lượng, tăng cường công tác dự giờ, đổi mới sinh hoạt chuyên môn tạo điều kiện giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do ngành tổ chức giao lưu; nâng cao chất lượng các câu lạc bộ năng khiếu để các phong trào, hội thi đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động, linh hoạt để thực hiện các biện pháp rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh.

**PHỤ LỤC II**

**Kết quả đánh giá cuối năm học 2023-2024**

1. **Đối với Khối 1,2:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung tiêu chí** | **Sĩ số** | **Tổng số HS có KQĐG** | **Lớp 1** | | **Lớp 2** | |
| **Tổng số HS có KQĐG** | **Tỷ lệ(%)** | **Tổng số HS có KQĐG** | **Tỷ lệ (%)** |
|
| ***I. Kết quả học tập*** |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Tiếng Việt*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Hoàn thành tốt |  | ***281*** | 143 | 91,66 | 138 | 90,2 |
| Hoàn thành |  | ***28*** | 13 | 8,34 | 15 | 9,8 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***2. Toán*** |  | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Hoàn thành tốt |  | ***282*** | 144 | 92,31 | 138 | 90,2 |
| Hoàn thành |  | ***27*** | 12 | 7,69 | 15 | 9,8 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***3. Đạo đức*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Hoàn thành tốt |  | ***298*** | 151 | 96,79 | 147 | 96,08 |
| Hoàn thành |  | ***11*** | 5 | 3,21 | 6 | 3,92 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***4. TN&XH*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Hoàn thành tốt |  | ***294*** | 149 | 95,51 | 145 | 94,77 |
| Hoàn thành |  | ***15*** | 7 | 4,49 | 8 | 5,23 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***7. Âm nhạc*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Hoàn thành tốt |  | ***308*** | 155 | 99,36 | 153 | 100 |
| Hoàn thành |  | ***1*** | 1 | 0,64 | 0 |  |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***8. Mĩ thuật*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Hoàn thành tốt |  | ***305*** | 155 | 99,36 | 150 | 98,04 |
| Hoàn thành |  | ***4*** | 1 | 0,64 | 3 | 1,96 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***9. Hoạt động  trải nghiệm*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Hoàn thành tốt |  | ***294*** | 148 | 94,87 | 146 | 95,42 |
| Hoàn thành |  | ***15*** | 8 | 5,13 | 7 | 4,58 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***10. Giáo dục thể chất*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Hoàn thành tốt |  | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Hoàn thành |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***II. Năng lực cốt lõi*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Năng lực chung*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Tự chủ và tự học*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***299*** | 150 | 96,15 | 149 | 97,38 |
| Đạt |  | ***10*** | 6 | 3,85 | 4 | 2,62 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Giao tiếp và hợp tác*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***300*** | 151 | 96,79 | 149 | 97,38 |
| Đạt |  | ***9*** | 5 | 3,21 | 4 | 2,62 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Giải quyết vấn đề và sáng tạo*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***300*** | 151 | 96,79 | 149 | 97,38 |
| Đạt |  | ***9*** | 5 | 3,21 | 4 | 2,62 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Năng lực đặc thù*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Ngôn ngữ*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***300*** | 150 | 96,15 | 149 | 97,38 |
| Đạt |  | ***10*** | 6 | 3,85 | 4 | 2,62 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Tính toán*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***300*** | 150 | 96,15 | 149 | 96,15 |
| Đạt |  | ***10*** | 6 | 3,85 | 4 | 3,85 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Tin học*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***309*** | 150 | 96,15 | 149 | 96,15 |
| Đạt |  | ***10*** | 6 | 3,85 | 4 | 3,85 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Công nghệ*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***309*** | 150 | 96,15 | 149 | 96,15 |
| Đạt |  | ***10*** | 6 | 3,85 | 4 | 3,85 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Khoa học*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***309*** | 150 | 96,15 | 149 | 96,15 |
| Đạt |  | ***10*** | 6 | 3,85 | 4 | 3,85 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Thẩm mĩ*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***306*** | 154 | 98,71 | 152 | 99,34 |
| Đạt |  | ***3*** | 2 | 1,29 | 1 | 0,66 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Thể chất*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***306*** | 154 | 98,71 | 152 | 99,34 |
| Đạt |  | ***3*** | 2 | 1,29 | 1 | 0,66 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***III. Phẩm chất chủ yếu*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Yêu nước*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***306*** | 154 | 98,71 | 152 | 99,34 |
| Đạt |  | ***3*** | 2 | 1,29 | 1 | 0,66 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Nhân ái*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***306*** | 154 | 98,71 | 152 | 99,34 |
| Đạt |  | ***3*** | 2 | 1,29 | 1 | 0,66 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Chăm chỉ*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***306*** | 154 | 98,71 | 152 | 99,34 |
| Đạt |  | ***3*** | 2 | 1,29 | 1 | 0,66 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Trung thực*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***306*** | 154 | 98,71 | 152 | 99,34 |
| Đạt |  | ***3*** | 2 | 1,29 | 1 | 0,66 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Trách nhiệm*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Tốt |  | ***306*** | 154 | 98,71 | 152 | 99,34 |
| Đạt |  | ***3*** | 2 | 1,29 | 1 | 0,66 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***IV. Đánh giá KQGD*** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| - Hoàn thành xuất sắc |  |  | 109 |  | 93 |  |
| - Hoàn thành tốt |  |  | 22 |  | 34 |  |
| ***- Hoàn thành*** |  |  | 25 |  | 26 |  |
| ***- Chưa hoàn thành*** |  |  |  |  |  |  |
| ***V. Khen thưởng*** |  |  |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trường | ***247*** | ***247*** | 130 | 83,33 | 117 | 76,47 |
| - Giấy khen cấp trên | ***27*** | ***27*** | 4 | 2,56 | 23 | 15,03 |
| **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** | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Hoàn thành | ***309*** | ***309*** | 156 | 100 | 153 | 100 |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |  |

1. **Đối với Khối 3,4:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung tiêu chí | **Sĩ số** | **Tổng số HS có KQĐG** | **Lớp 3** | | **Lớp 4** | |
| **Tổng số HS có KQĐG** | **Tỷ lệ(%)** | **Tổng số HS có KQĐG** | **Tỷ lệ (%)** |
|
| ***I. Kết quả học tập*** |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Tiếng Việt*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Hoàn thành tốt |  | ***295*** | **138** | 88,46 | **157** | 91,81 |
| Hoàn thành |  | ***32*** | **18** | 11,54 | **14** | 8,19 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | **0** |  | **0** |  |
| ***2. Toán*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Hoàn thành tốt |  | ***265*** | **121** | 77,56 | **144** | 84,21 |
| Hoàn thành |  | ***62*** | **35** | 22,44 | **27** | 15,79 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | **0** |  | **0** |  |
| ***3. Đạo đức*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Hoàn thành tốt |  | ***313*** | **145** | 92,94 | **168** | 98,24 |
| Hoàn thành |  | ***14*** | **11** | 7,06 | **3** | 1,76 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | **0** |  |  |  |
| ***4. TN&XH*** | ***156*** | ***156*** | **156** |  | 171 |  |
| Hoàn thành tốt |  | ***146*** | **146** | 93,58 | 166 | 97,07 |
| Hoàn thành |  | ***10*** | **10** | 6,42 | 5 | 2,93 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | **0** |  |  |  |
| ***5. Khoa học*** | ***171*** |  |  |  | **171** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **166** |  |  | **166** | 97,07 |
| Hoàn thành |  | **5** |  |  | **5** | 2,93 |
| Chưa hoàn thành |  | **0** |  |  | **0** |  |
| ***6. LS &ĐL*** | ***171*** | ***171*** |  |  | **171** |  |
| Hoàn thành tốt |  | ***157*** |  |  | **157** | 91,81 |
| Hoàn thành |  | ***14*** |  |  | **14** | 8,19 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** |  |  | **0** |  |
| ***7. Âm nhạc*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Hoàn thành tốt |  | ***325*** | **155** | 99,35 | **170** | 99,41 |
| Hoàn thành |  | ***2*** | **1** | 0,65 | **1** | 0,59 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | **0** |  | **0** |  |
| ***8. Mĩ thuật*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Hoàn thành tốt |  | ***324*** | **153** | 99,07 | **171** | 100 |
| Hoàn thành |  | ***3*** | **3** | 0,93 | **0** |  |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | **0** |  | **0** |  |
| ***9. Hoạt động  trải nghiệm*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Hoàn thành tốt |  | ***306*** | **144** | 92,3 | **162** | 94,73 |
| Hoàn thành |  | ***21*** | **12** | 7,7 | **9** | 5,27 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | **0** |  | **0** |  |
| ***10. Giáo dục thể chất*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Hoàn thành tốt |  | ***321*** | **155** | 99,35 | **166** | 97,07 |
| Hoàn thành |  | ***6*** | **1** | 0,65 | **5** | 2,93 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | 0 |  | **0** |  |
| ***11. TH-CN (Công nghệ)*** | ***327*** | ***327*** | **156** | 100 | **171** |  |
| Hoàn thành tốt |  | ***307*** | **140** | 89,74 | **167** | 97,66 |
| Hoàn thành |  | ***20*** | **16** | 10,26 | 4 | 2,34 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | **0** |  | **0** |  |
| ***12. TH-CN (Tin học)*** | ***327*** | ***327*** | **156** | 100 | **171** | 100 |
| Hoàn thành tốt |  | ***295*** | **134** | 85,89 | **161** | 94,15 |
| Hoàn thành |  | ***32*** | **22** | 14,01 | **10** | 5,85 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | **0** |  | **0** |  |
| ***13. Ngoại ngữ*** | ***327*** | ***327*** | **156** | 100 | **171** | 100 |
| Hoàn thành tốt |  | ***246*** | **121** | 77,56 | **125** | 73,09 |
| Hoàn thành |  | ***81*** | **35** | 22,44 | **46** | 26,91 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | **0** |  | 0 |  |
| ***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*** | ***327*** | ***327*** | **156** | 100 | **171** | 100 |
| Tốt |  | ***311*** | 148 | 94,87 | 163 | 95,32 |
| Đạt |  | ***16*** | 8 | 5,13 | 8 | 4,68 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Giao tiếp và hợp tác*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***311*** | 148 | 94,87 | 163 | 95,32 |
| Đạt |  | ***16*** | 8 | 5,13 | 8 | 4,68 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Giải quyết vấn đề và sáng tạo*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***311*** | 148 | 94,87 | 163 | 95,32 |
| Đạt |  | ***16*** | 8 | 5,13 | 8 | 4,68 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Năng lực đặc thù*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Ngôn ngữ*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Tính toán*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Tin học*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Công nghệ*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Khoa học*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Thẩm mĩ*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Thể chất*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***III. Phẩm chất chủ yếu*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Yêu nước*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Nhân ái*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Chăm chỉ*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Trung thực*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***Trách nhiệm*** | ***327*** | ***327*** | **156** |  | **171** |  |
| Tốt |  | ***110*** | 148 | 94,87 | 162 | 94,73 |
| Đạt |  | ***17*** | 8 | 5,13 | 9 | 5,27 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  | 0 |  |
| ***IV. Đánh giá KQGD*** | ***327*** | ***327*** | **156** | 100 | **171** | 100 |
| - Hoàn thành xuất |  |  | 94 | 60,26 | 88 | 51,46 |
| - Hoàn thành tốt |  |  | 14 | 8,97 | 22 | 12,87 |
| ***- Hoàn thành*** |  |  | 48 | 30,77 | 61 | 35,67 |
| ***- Chưa hoàn thành*** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***V. Khen thưởng*** |  |  |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trường |  |  | 120 | 76,9 | 125 | 73,1 |
| - Giấy khen cấp trên |  |  | 15 | 9,61 | 25 | 14,61 |
| **VI. HSDT được trợ giảng** |  |  |  |  |  |  |
| **VII. HS.K.Tật** |  |  | 1 | 0,64 | 1 | 0,58 |
| **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** |  |  | 156 | 100 | 171 | 100 |
| Hoàn thành |  |  | 156 | 100 | 171 | 100 |

1. **Đối với Khối 5:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung tiêu chí** | **Sĩ số** | **Tổng số HS có KQĐG** | **Lớp 5** | |
| **Tổng số HS có KQĐG** | **Tỷ lệ** |
|
| ***I. Kết quả học tập*** |  |  |  |  |
| ***1. Tiếng Việt*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **131** | **131** | 83,97 |
| Hoàn thành |  | **25** | **25** | 16,03 |
| Chưa hoàn thành |  | ***0*** | ***0*** |  |
| ***2. Toán*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **133** | **133** | 85,25 |
| Hoàn thành |  | **23** | **23** | 14,75 |
| Chưa hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| ***3. Đạo đức*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **156** | **156** | 100 |
| Hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| Chưa hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| ***4. Khoa học*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **140** | **140** | 89,74 |
| Hoàn thành |  | **16** | **16** | 10,26 |
| Chưa hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| ***5. LS &ĐL*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **136** | **136** | 87,17 |
| Hoàn thành |  | **20** | **20** | 12,83 |
| Chưa hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| ***6. Âm nhạc*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **156** | **156** | 100 |
| Hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| Chưa hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| ***7. Mĩ thuật*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **156** | **156** | 100 |
| Hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |
| ***8. Thủ công, Kĩ thuật*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **151** | **151** | 96,79 |
| Hoàn thành |  | **5** | **5** | 3,21 |
| Chưa hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| ***9. Thể dục*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **156** | **156** | 100 |
| Hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| Chưa hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| ***10. Ngoại ngữ*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **146** | **146** | 93,58 |
| Hoàn thành |  | **10** | **10** | 6,42 |
| Chưa hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| ***11. Tin học*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  | **110** | **110** | 70,51 |
| Hoàn thành |  | **46** | **46** | 29,49 |
| Chưa hoàn thành |  | **0** | **0** |  |
| ***12. Tiếng dân tộc*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |
| ***II. Năng lực*** |  |  |  |  |
| ***Tự phục vụ tự quản*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Tốt |  | 155 | 155 | 99,35 |
| Đạt |  | 1 | 1 | 0,65 |
| Cần cố gắng |  | 0 | 0 |  |
| ***Hợp tác*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Tốt |  | 155 | 155 | 99,35 |
| Đạt |  | 1 | 1 | 0,65 |
| Cần cố gắng |  | 0 | 0 |  |
| ***Tự học và giải quyết vấn đề*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Tốt |  | 155 | 155 | 99,35 |
| Đạt |  | 1 | 1 | 0,65 |
| Cần cố gắng |  | 0 | 0 |  |
| ***III. Phẩm chất*** |  |  |  |  |
| ***Chăm học chăm làm*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Tốt |  | 147 | 147 | 94,23 |
| Đạt |  | 9 | 9 | 5,77 |
| Cần cố gắng |  | 0 | 0 |  |
| ***Tự tin trách nhiệm*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Tốt |  | 151 | 151 | 99,35 |
| Đạt |  | 5 | 5 | 0,65 |
| Cần cố gắng |  | 0 | 0 |  |
| ***Trung thực kỷ luật*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Tốt |  | 151 | 151 | 99,35 |
| Đạt |  | 5 | 5 | 0,65 |
| Cần cố gắng |  | 0 | 0 |  |
| ***Đoàn kết yêu thương*** | ***156*** | **156** | **156** |  |
| Tốt |  | 147 | 147 | 94,23 |
| Đạt |  | 9 | 9 | 5,77 |
| Cần cố gắng |  | ***0*** | 0 |  |
| ***IV. Khen thưởng*** |  |  |  |  |
| - Giấy khen cấp trường |  |  | 122 | 78,2 |
| - Giấy khen cấp trên |  |  | 35 | 22,43 |
| ***V. HSDT được trợ giảng*** |  |  |  |  |
| ***VI. HS.K.Tật*** |  |  | 2 | 1,28 |
| ***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** |  |  |  |  |
| Hoàn thành | 156 | 156 | 156 | 100 |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  |

## VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

**CÔNG KHAI TÀI CHÍNH**

TỪ THÁNG 1-5 NĂM 2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DIỄN GIẢI** | | **TỒN THÁNG 12/2023** | **THU** | **CHI** | **TỒN** |
|  |  |
| 01 | Kỹ năng sống | Tiền mặt |  | 266.288.000 | 265.935.000 | 293.000 |
| Tài khoản | 0 | 46.556.000 | 46.202.000 | 354.000 |
| 02 | Dịch vụ vệ sinh | Tiền mặt |  |  |  |  |
| Tài khoản | 0 | 69.930.000 | 69.930.000 | 0 |
| 03 | Nước uống | Tiền mặt |  |  |  |  |
|  | Tài khoản | 0 | 38.850.000 | 38.850.000 | 0 |
| 04 | Xe đạp | Tiền mặt |  | 8.700.000 | 8.700.000 | 0 |
|  | Tài khoản | 0 |  |  |  |

## VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC

### Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 xong trước ngày ngày 30 tháng 8 năm 2023 trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, giáo viên thực hiện kế hoạch số 91/KH-THTTC ngày 18 tháng 8 năm 2023, có phân công, phân nhiệm cụ thể các bộ phận, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Kết quả: 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng sửa dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

* Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ năm học, hướng dẫn tổ chức các sân chơi, hội thi; công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh:

Ngay từ đầu năm học, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng các kế hoạch tổ chức, tham gia các sân chơi, các hội thi như Trạng nguyên Tiếng Việt, Phát triển năng lực; Viết chữ đúng và đẹp; Hùng biện Tiếng Anh; ...và triển khai tổ chức thực hiện giúp học sinh có thêm sân chơi bổ ích, được học hỏi, tiếp thu kiến thức qua từng vòng thi và đạt nhiều kết quả cao.

* Kết quả công tác chỉ đạo chuyên môn:

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch họp chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng. Xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng, chuyên đề, dự giờ thăm lớp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Kết quả: trong năm học 2023 - 2024 đã tổ chức 5 chuyên đề, 14 tiết thao giảng.

Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn cùng giáo viên phụ trách bộ môn đã tham dự đầy đủ các chuyên đề do cụm trường, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hải Hậu, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tổ chức các môn học như Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Đạo đức, Giáo dục thể chất,...

### Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

* 1. Đảm bảo việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục Kết quả việc tổ chức xây dựng, triển khai KHGD, KHDH môn học, KHBD

- Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1, năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2, năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4 đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục từ đầu năm học làm cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động tại đơn vị, hướng dẫn các tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch giáo dục môn học. Căn cứ thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, cán bộ quản lý đã sâu sát trong việc triển khai, hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch bài dạy/môn/tiết có vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Kết quả: 100% giáo viên có kế hoạch bài dạy đã được duyệt khi lên lớp. Thực hiện dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc như: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Hoạt độngtrải nghiệm, Khoa học, Lịch sử - Địa lý. Riêng lớp 3, 4 có thêm môn Tiếng Anh, Tin học và Công nghệ và môn học tự chọn theo quy định của Chương trình GDPT 2018 là Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh); tổ chức các hoạt động củng cố để HS tự hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của HS; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp HS hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho HS được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học; thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi HS tiểu học.

- Đối với lớp 5: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QD-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 đơn vị đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS để tiếp cận Chương trình GDPT 2018 đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục từ đầu năm học làm cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động tại đơn vị, hướng dẫn các tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch giáo dục môn học. Căn cứ văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học cán bộ quản lý đã sâu sát trong việc triển khai, hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch bài dạy/môn/tiết có vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Giáo viên đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh, thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng HS, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của HS trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, tinh giản những nội dung chưa phù hợp, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học và các nội dung chưa thực sự cấp thiết đối với HS tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng HS; tập trung vào đổi mới phương

pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; tạo điều kiện cho HS được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học; các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của HS. Học sinh nắm được chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học, hoạt động giáo dục. Đa số học sinh năng động, sáng tạo và có kỹ năng sống, phát triển các năng lực và phẩm chất cần thiết.

Tổ chức dạy học cho HS lớp 5 đảm bảo mục tiêu Chương trình GDPT để trang bị kiến thức, kỹ năng giúp HS tiếp tục học lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đơn vị luôn chú trọng rèn luyện các năng lực, phẩm chất và tạo tâm thế cho HS lớp 5 sẵn sàng học lớp 6.

Đơn vị rất quan tâm việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, dạy học STEM ở các môn học, hoạt động giáo dục để giúp HS có kỹ năng thực hành, phát triển kỹ năng sống, đã nâng cấp vườn rau, củng cố góc thư viện, góc học tập, tạo điều kiện để học sinh được trải nghiệm, học tập đạt hiệu quả.

2.2. Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, Tin học theo Chương trình GDPT 2018

1. Đối với môn Tiếng Anh

* Đối với lớp 3 và lớp 4: tổ chức dạy học môn Ngoại ngữ 1 bắt buộc (Tiếng Anh) phù hợp với khả năng tổ chức của đơn vị đảm bảo tính liên thông với môn Ngoại ngữ bắt buộc từ lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về Chương trình giáo dục phổ thông.
* Đối với lớp 5: tiếp tục triển khai Chương trình Tiếng Anh tự chọn theo Chương trình GDPT 2006 theo quy định; tăng cường tổ chức dạy đủ 4 tiết/tuần cho HS lớp 5; sử dụng SGK, tài liệu dạy học theo quy định củaBộ GDĐT theo Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh việc sử dụng SGK, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học và các văn bản khác của Bộ GDĐT.

Số HS được học môn Tiếng Anh toàn đơn vị 483/483HS đạt 100%, trong đó: Số HS lớp 3, lớp 4 học môn học theo Chương trình GDPT 2018 là 327/327 HS, tỷ lệ 100 %; Số HS lớp 5 được học môn Tiếng Anh 4 tiết/tuần là 156/156 HS tỷ lệ 100%.

b. Đối với môn Tin học và việc tổ chức hoạt động giáo dục Tin học

Tổ chức dạy học môn Tin học bắt buộc cho 100% HS lớp 3, lớp 4 theo yêu cầu được quy định trong Chương trình GDPT 2018; triển khai thực hiện các giải pháp để tổ chức dạy học môn Tin học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT theo Công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học; HS lớp 3, 4 học môn Tin học là 327/327 HS, tỷ lệ 100%. Học sinh lớp 5 được học môn Tin học là 156/156 HS, tỷ lệ 100%.

Kết quả: 100% học sinh lớp 3,4,5 được đánh giá hoàn thành môn học.

### Công tác triển khai giáo dục STEM, chuyển đổi số, thí điểm triển khai Học bạ số

1. Đối với giáo dục STEM

Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBQL,GV, cha mẹ HS, HS về vai trò của giáo dục STEM nhằm tạo sự đồng thuận; huy động nguồn lực của cộng đồng triển khai thực hiện hiệu quả giáo dục STEM trong Chương trình GDPT cấp tiểu học.

100% CB, GV được tập huấn giáo dục STEM, làm tốt công tác chỉ đạo, GV đã chủ động tích hợp nội dung giáo dục STEM vào kế hoạch giáo dục đảm bảo chất lượng và hiệu quả; tham dự các chuyên đề cấp cụm trường, cấp huyện nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức dạy học STEM, bước đầu đưa nội dung giáo dục vào các môn học cụ thể theo chủ đề từng khối/lớp đã tạo được sự yêu thích, say mê, kích thích sự tìm tòi, học hỏi và sáng tạo của học sinh. Kết quả: 100% lớp thực hiện.

Giáo viên Mĩ thuật đã áp dụng giáo dục STEM trong dạy và học.

b. Đối với việc triển khai chuyển đổi số, giáo dục kỹ năng công dân số Đơn vị đã triển khai chuyển đổi số trong duyệt kế hoạch bài dạy, thực hiện hồ sơ chuyên môn và trao đổi thông tin liên quan công tác chuyên môn. Kết quả: 100% cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện.

Đơn vị đã tăng cường đầu tư CSVC, hạ tầng CNTT, thiết bị dạy học môn Tin học; bồi dưỡng GV Tin học nói riêng và GV tiểu học nói chung để sẵn sàng triển khai thực hiện đưa nội dung giáo dục kỹ năng công dân số vào giảng dạy ở

đơn vị thông qua các hình thức: dạy học môn Tin học thực hiện Chương trình GDPT 2018; Tổ chức các câu lạc bộ giáo dục kĩ năng

Đối với việc triển khai thí điểm triển khai Học bạ số 100% giáo viên đánh giá học sinh qua ứng dụng phần mềm, thực hiện học bạ số.

**4. Tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình GDPT 2018.**

Căn cứ tài liệu giáo dục địa phương các lớp 1, 2, 3, 4 được Bộ GD&ĐT phê duyệt, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục của địa phương theo hướng tích hợp, lồng ghép vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ phát triển nhận thức của HS theo từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, không gây áp lực, quá tải cho HS khi thực hiện, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT theo Công văn số 3036/BGDĐT-GDTH ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung giáo dục giáo dục của địa phương cấp tiểu học.

Giáo viên sử dụng nội dung “Địa phương em” của tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 kết hợp với định hướng tổ chức dạy học trong chủ đề “Địa phương em” của SGK môn Lịch sử và Địa lí 4 đã được địa phương lựa chọn để tổ chức dạy học theo Công văn số 5576/BGDĐT-GDTH ngày 02/12/2021 về việc Hướng dẫn biên soạn, thẩm định nội dung giáodục “Địa phương em” trong Chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 cấp tiểu học.

### 5. Thực hiện công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 5

100% Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên đã dự tập huấn các nội dung lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

Ra quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, xây dựng kế hoạch làm việc của Hội đồng và làm việc theo kế hoạch dựa trên cơ sở các văn bản chỉ đạo như Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học; Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 44/KH-PGDĐT ngày 23/01/2024 và Công văn số 77/PGDĐT-TH ngày 23/02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tọa về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn SGK sử dụng từ năm học 2024 2025. Nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên,… và tổ chức thực hiện, hoàn thiện hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa đúng thời gian qui định và báo cáo về Phòng Giáo dục&Đào tạo.

### 6. Nâng cao hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và phương pháp, hình thức đánh giá

* 1. Thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

Giáo viên thực hiện linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng dạy học phân hóa, dạy học tích hợp và dạy học thông qua các hoạt động nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của HS; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

Chỉ đạo giáo viên tiếp tục áp dụng một cách phù hợp mô hình trường học mới theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017 và Công văn số 3459/BGDĐT- GDTrH ngày 08/8/2017 về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thựchiện mô hình trường học mới; triển khai dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột theo công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác, trong đó các nhà trường chú trọng chủ động thực hiện việc sắp xếp lại nội dung dạy học một cách phù hợp, thuận lợi để áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột; thực hiện dạy học Mỹ thuật theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học, trung học cơ sở; vận dụng kĩ thuật “Sơ đồ tư duy” vào tổ chức dạy học một số môn học phù hợp; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá môn Tiếng Việt ở tiểu học Theo hướng dẫn tại Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2021 về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông; trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt thông qua hoạt động dự giờ,nghiên cứu bài học theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường.

Đơn vị luôn quan tâm, thực hiện dạy học tích hợp các nội dung giáo dục: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; giáo dục quốc phòng an ninh; an toàn giao thông; phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS, bảo tồn động vật hoang dã...), kỹ năng sống ,.. vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần chủ động xây dựng theo yêu cầu linh hoạt, hợp lý, hiệu quả theo hướng tích hợp bộ phận hoặc toàn phần, nhẹ nhàng, không gây áp lực học tập đối với HS và giảng dạy đối với GV; rà soát, phát hiện, lược bớt những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cùng cấp học.

* 1. Nâng cao hiệu quả các phương pháp và hình thức đánh giá

Đối với HS lớp 5 tiếp tục thực hiện đánh giá theo Văn bản hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT - GDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá học sinh.

Đối với HS lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT.

100% cán bộ quản lý, giáo viên ứng dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý kết quả giáo dục và học tập của HS để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời giancho GV quan tâm đến HS và nâng cao hiệu quả các phương pháp dạy học.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp 5 rà soát hồ sơ học sinh. Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy lớp 5 họp xét hoàn thành chương trình tiểu học, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để HS “ngồi nhầm lớp”; GVCN thực hiện đề nghị khen thưởng, viết thư khen HS thực chất, đúng quy định.

Thực hiện biên soạn đề và tổ chức thực hiện bài kiểm tra định kỳ cho các môn học theo quy định, đúng các mức độ theo tinh thần tập huấn của Sở GDĐT.

### 7. Thực hiện giáo dục đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các đoàn thể và giáo viên trong trường, được giáo viên quan tâm, hỗ trợ từ tinh thần đến vật chất, tạo điều kiện giúp học sinh vượt khó, học tốt. Phối hợp với mạnh thường quân hỗ trợ cho trẻ khó khăn, đảm bảo khâu “3 đủ”.

**8. Củng cố và tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục**

a. Về đội ngũ GV và CBQL giáo dục

* Tổng số cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) là 31, CBQL: 02, trong đó 25/31 có trình độ Đại học, tỷ lệ 80.65%

Kết quả tập huấn các Module “Chương trình GDPT 2018”; kết quả triển khai khóa học trực tuyến “*Học thông qua chơi*” đến 100% GV. Kết quả: 2/2 CBQL hoàn thành 5 môđun khóa học, tỷ lệ 100%; có 22/22 giáo viên hoàn thành 5 môđun khóa học tỷ lệ 100%.

b. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, học liệu.

Đơn vị đã chủ động rà soát các điều kiện về CSVC, thiết bị dạy học sẵn có kết hợp với thiết bị dạy học mới để tổ chức dạy học hiệu quả. Tăng cường sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất (phòng lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học, …), huy động nguồn lực hỗ trợ CSVC cho nhà trường đúng quy định để đảm bảo việc tổ chức dạy học hiệu quả đáp ứng nhu cầu dạy-học của GV-HS thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

* 1. Về duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Nhà trường chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo PCGD-XMC cấp xã huy động 100% trẻ đến trường ngay từ đầu năm học. Tiếp tục tham mưu với các đơn vị có liên quan về giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo các quy định của Chính phủ (Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ). và Bộ GD&ĐT (Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT ban hành quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ); tăng cường công tác tập huấn, điều tra, phúc tra, nhập số liệu vào hệ thống, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ và thực hiện đúng quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trong đó tập trung chỉ đạo mức độ đạt chuẩn cần gắn liền với các điều kiện đảm bảo nhằm tạo nền tảng củng cố, nâng cao thực chất chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộcvà góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định, lưu trữ hồ sơ, minh chứng năm học làm cơ sở tái công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

* 1. Về công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo

Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 đảm bảo thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kế hoạch dạy học và giáo dục theo quy định, đảm bảo sự tham gia của các lực lượng như: Hội đồng trường, CBQL, GV,nhân viên, HS, cha mẹ HS, cộng đồng xã hội... để giúp nhà trường huy động được các nguồn lực và cộng đồng trách nhiệm trong việc xây dựng, thực thi và giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Cán bộ quản lý sâu sát trong công tác chỉ đạo, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động dạy-học, giáo dục học sinh. Kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ giáo viên gặp khó khăn trong công tác quản lý, phối hợp cha mẹ học sinh trong giáo dục học sinh đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục và hoạt động phong trào tại đơn vị.

* 1. Hoạt động khác

- Tuyên dương chữ đẹp cấp huyện:

+ Viết chữ Đúng - Đẹp cấp huyện: 6 em đạt giải Nhất, 7 em đạt giải Nhì, 4 em đạt giải Ba.

+ Viết chữ Đúng - Đẹp cấp tỉnh: 1 em đạt giải Nhất và 1 em đạt giải Ba.

- Học sinh tham gia Trạng Nguyên Tiếng Việt:

+ Cấp huyện: Có 84 em đạt giải: 29 giải Nhất, 21 giải Nhì, 14 giải ba, 20 giải Khuyến khích.

+ Cấp tỉnh: Có 18 em đạt giải, trong đó 2 em đạt giải Nhất, 8 em đạt giải Nhì, 6 em đạt giải Ba và 2 em đạt giải Khuyến khích.

- Thi Hùng biện tiếng Anh:

+ Cấp huyện: Có 4 em tham gia, trong đó có 1 em đạt giải Nhất, 1 em giải Nhì và 2 em đạt giải Ba; 2 em được lọt vào vòng trong.

+ Cấp tỉnh: 1 em đạt giải Nhất, 1 em đạt giải Nhì. Xếp chung 1/34 trường.

- Học sinh dự thi phát triển năng lực:

+ Cấp huyện: Có 6 học sinh tham gia và cùng với miền 2 xếp thứ Nhất cả 4 nội dung.

+ Cấp tỉnh: Có 4 học sinh tham gia và đều đạt giải (02 giải Nhì, 02 giải Ba).

- Học sinh giỏi thể dục thể thao: xếp thứ 25/34 trường.

Kết quả triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho HS lớp 1 năm

học 2023-2024 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Ban An toàn giao thông đã đồng hành cùng nhà trường. Kết quả: 156/156 HS lớp 1 được trao tặng mũ bảo hiểm.

- Kết quả triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”.

Đơn vị luôn quan tâm, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân

thiện, HS tích cực” qua xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Trong năm học 2023 - 2024 không để xảy ra trường hợp vi phạm quy định.

Đa số học sinh chăm ngoan, tích cực trong các hoạt động phong trào, tham gia sôi nổi trong nhiều hoạt động và dã đạt được nhiều kết quả cao.

### Công tác truyền thông

Đơn vị đã làm tốt công tác truyền thông Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 ngày 21/11/2017; Nghị quyết 51/2017/QH14; Thông tư 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018; Thông tư 25/2020/TT-BGDĐTngày 26/8/2020 về đổi mới Chương trình GDPT 2018, tổ chức triển khai SGK, đề xuất, lựa chọn SGK cấp tiểu học. Ban giám hiệu làm tốt công tác triển khai chủ trương, văn bản liên quan đến việc thực hiện chương trình phổ thông 2018 lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và công tác chuẩn bị đối với lớp 5 theo lộ trình trong tập thể hội đồng viên chức. Tổ chức truyền thông đa phương tiện nhằm tuyên truyền, định hướng các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách đổi mới của giáo dục; chủ động xử lý các vấn đề truyền thông tại địa phương; nâng cao việc phân tích và xử lý thông tin để đáp ứng yêu cầu truyền thông của Ngành; đẩy mạnh truyền thông về nội dung, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tạo sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thông báo sách giáo khoa áp dụng giảng dạy theo chương trình phổ thông 2018 trên website của trường đối với lớp 1,2,3,4. Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền đến cha mẹ học sinh việc triển khai áp dụng giảng dạy theo chương trình phổ thông 2018 theo lộ trình từ năm học 2020 - 2021 để cha mẹ học sinh nắm được.

Đội ngũ nhà giáo, CBQL quan tâm viết bài và đưa tin về các hoạt động của trường, của Ngành về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học…. để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng thu hút sự quan tâm, ủng hộ trong cha mẹ học sinh.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:  - Tổ tiểu học;  - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNGTrần Thị Hằng |