**Biểu mẫu 05**

ỦY BAN NHÂN DÂN **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

HUYỆN HÓC MÔN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM ĐÔNG**

**THÔNG BÁO**

**Kết quả cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Tam Đông**

**Năm học 2022 -2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | | | | |
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 |
| I | Điều kiện tuyển sinh | 258 | 285 | 358 | 362 | 426 |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Đúng chương trình | Đúng chương trình | Đúng chương trình | Đúng chương trình | Đúng chương trình |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Đạt các phong trào | Đạt các phong trào | Đạt các phong trào | Đạt các phong trào | Đạt các phong trào |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Năng lực: 258  Phẩm chất: 258 | Năng lực: 285  Phẩm chất: 285 | Năng lực: 358  Phẩm chất: 358 | Năng lực: 362  Phẩm chất: 362 | Năng lực: 426  Phẩm chất: 426 |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 98% | 99% | 100% | 98% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hóc Môn, ngày 20 tháng 9 năm 2023.* **Thủ trưởng đơn vị** |

**Trần Thị Phụng**