**Biểu mẫu 06**

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 công khai thông tin chất lượng HKII Trường tiểu học Tam Đông**

***Năm học 2020 – 2021***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 1786 | 377 | 394 | 468 | 326 | 221 |
| **II** | **Số học sinh học 2 buổi/ngày** | 1786 | 377 | 394 | 468 | 326 | 221 |
| **III** | **Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất** | 1786 | 377 | 394 | 468 | 326 | 221 |
| 1 | Tốt  (tỷ lệ so với tổng số) | Năng lực:58.94  Phẩm chất: 59.64 | Năng lực:71.9  Phẩm chất:71.9 | Năng lực:68  Phẩm chất:66.2 | Năng lực:57.9  Phẩm chất:58.5 | Năng lực:42.6  Phẩm chất:57.6 | Năng lực:49.3  Phẩm chất:50.7 |
| 2 | Đạt  (tỷ lệ so với tổng số) | Năng lực:41.06  Phẩm chất: 40.36 | Năng lực: 28.1  Phẩm chất:28.1 | Năng lực:32  Phẩm chất:33.8 | Năng lực: 42.1  Phẩm chất:41.5 | Năng lực: 42.6  Phẩm chất:57.6 | Năng lực: 49.3  Phẩm chất:50.7 |
| 3 | Cần cố gắng  (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV** | **Số học sinh chia theo kết quả học tập** | 1786 | 377 | 394 | 468 | 326 | 221 |
| 1 | Hoàn thành tốt  (tỷ lệ so với tổng số) | 1761 | 368 | 388 | 462 | 322 | 221 |
| 2 | Hoàn thành  (tỷ lệ so với tổng số) | 98.6 | 97.6 | 98.5 | 98.7 | 98.8 | 100 |
| 3 | Chưa hoàn thành  (tỷ lệ so với tổng số) | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 |
| **V** | **Tổng hợp kết quả cuối năm** | 1761 | 368 | 388 | 462 | 322 | 221 |
| 1 | Lên lớp  (tỷ lệ so với tổng số) | 98.6% | 97.6% | 98.5% | 98.7% | 98.8% | 100% |
| a | Trong đó:  HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | HS: 737  Tỷ lệ: 41.26% | HS: 149  Tỷ lệ: 39.5% | HS: 191  Tỷ lệ: 48.5% | HS: 192  Tỷ lệ: 41.02% | HS: 121  Tỷ lệ: 37.1% | HS: 84  Tỷ lệ: 38% |
| b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ở lại lớp  (tỷ lệ so với tổng số) | 25/1786  Tỷ lệ:  1.4% | 9  Tỷ lệ: 2.4% | 6  Tỷ lệ:  1,5% | 6  Tỷ lệ:  1.3% | 4  Tỷ lệ:  1.2% | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hóc Môn, ngày 20 tháng  9  năm 2021* **Thủ trưởng đơn vị** |

**Trần Thị Phụng**