**Phụ lục**

**BẢNG PHÂN KỲ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CỤ THỂ**

*(kèm theo Kế hoạch số: 29 /KH-THHB ngày 05 /12/2022 của trường Tiểu học Hoà Bình)*

**I. CÁC CHỈ TIÊU THEO QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Hiện trạng 6/2022** | **Chỉ tiêu 2025** | **Phân kỳ thực hiện** |
| **TW, Tỉnh** | **Huyện** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **Giáo dục tiểu học** |
| a | Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi | % | 100 | 99,00 | >99,00 | >99,00 | >99,00 | >99,00 | >99,00 |
| b | Tỷ lệ trẻ 06 tuổi vào lớp 1 | % | 100 | 99,80 | 99,80 | >99,80 | >99,80 | >99,80 | >99,80 |
| c | Giáo viên có bằng ĐHSP  | % | 97,1 | 100 | 100 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 100 |
| d | Trường đạt chuẩn quốc gia | % | 0 | 70,00 | 73,68 | 0 | Đạt |  |  |
| đ | Tỷ lệ hoàn thành cấp học | % | 100 | 97,00 | 97,00 | >97,00 | >97,00 | >97,00 | >97,00 |
| **2** | **Về cơ sở vật chất** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức tối thiểu trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Đạt | Đạt | 100 | 100 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |

**II. CÁC CHỈ TIÊU THEO QUY ĐỊNH CỦA TỈNH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Hiện trạng 6/2022** | **Chỉ tiêu 2025** | **Phân kỳ thực hiện** |
| **TW, Tỉnh** | **Huyện** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **Học sinh giảm** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Cấp tiểu học (trường) | % | 0,00 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 |
| **2** | **Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Phổ cập giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Địa phương cấp xã* | Đạt | Đạt | 100 | 100 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| b | Xóa mù chữ mức độ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Địa phương cấp xã* | *Đạt* | *Đạt* | *100* | *100* | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| **3** | **Nhà giáo và CBQL giáo dục có trình độ chuẩn được đào tạo trên chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Tiểu học | % | 2,8 | 1,00 | 0,72 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| **4** | **Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CBQL-GV-NV | % | 100 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5** | **Phát triển Đảng trong ngành Giáo dục** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tỷ lệ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động là đảng viên/Tổng số | % | 62,9 | 70,00 | 70,00 | 62,9 | 62,9 | 65,7 | 65,7 |
| **6** | **Giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tỷ lệ học sinh được đánh giá, xếp loại thể lực hàng năm theo quy định  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Cấp tiểu học* | *%* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| b | Học sinh đạt giải tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh | Số lượng | 01 | X | 01 |  |  | 02 |  |

**III. CÁC CHỈ TIÊU ĐẶCTRƯNG CỦA HUYỆN TAM NÔNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Hiện trạng 6/2022** | **Chỉ tiêu 2025** | **Phân kỳ thực hiện** |
| **TW, Tỉnh** | **Địa phương**  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **Về chất lượng giáo dục** |
| a | Sáng kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động trong đơn vị |  | Có | X | Có | Có | Có | Có | Có |
| b | Giáo viên trong trường được công nhận đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh”  |  |  | X | 07 | Hằng năm đều có giáo viên đạt |
| **2** | **Về giáo dục thể chất:** |
| a | Học sinh, học viên bị đuối nước |  | không | X | Không | Không | Không | Không | Không |
| b | Tổng số huy chương đạt được trong Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp lần thứ XXIII năm 2024  |  | có |  | Cao hơn 2021 |  |  | Cao hơn 2021 |  |