|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU**TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DƯƠNG** | ***Biểu 5*** |

# THÔNG BÁO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nội dung** | **Chia theo khối lớp** |
| **Lớp 1** | **Lớp 2** | **Lớp 3** | **Lớp 4** | **Lớp 5** |
| **I** | **Điều kiện tuyển sinh** | Trẻ sinh năm 2014 có hộkhẩu thường | Duy trì sĩ số học sinh nămhọc trước được | Duy trì sĩ số học sinh nămhọc trước được | Duy trì sĩ số học sinh nămhọc trước được | Duy trì sĩ số học sinh nămhọc trước được |
|  |  | trú tại xã BD | lên lớp 2 | lên lớp 3 | lên lớp 4 | lên lớp 5 |
| **II** | **Chương trình giáo** | Thực hiện theoChương trình | Thực hiện theoChương trình | Thực hiện theoChương trình | Thực hiện theoChương trình | Thực hiện theoChương trình |
|  | **dục mà nhà**

|  |
| --- |
| **trường thực** |
| **hiện** |

 | Giáo dục phổ thông mới năm 2018 | quy định của

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bộ GD&ĐT | Bộ GD&ĐT | Bộ GD&ĐT | Bộ GD&ĐT |
| Đối với lớp 2 | đối với lớp 3 | đối với lớp 4 | đối với lớp 5 |

 | quy định của

|  |
| --- |
| Bộ GD&ĐT |
| Đối với lớp 3 |

 | quy định của

|  |
| --- |
| Bộ GD&ĐT |
| Đối với lớp 4 |

 | quy định của

|  |
| --- |
| Bộ GD&ĐT |
| Đối với lớp 5 |

 |
| **III** | **Yêu cầu về phối hợp** | Gia đình phối hợp với nhà trường thống nhất các biện pháp giáo dục học sinh và quantâm giúp đỡ học sinh cá biệt. Góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của |
|  | **giữa nhà** | nhà trường, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Xây dựng phong trào học tập và môi |
|  | **trường và** | trường giáo dục lành mạnh, an toàn tạo điều kiện để học sinh được vui chơi, hoạt |
|  | **gia đình.** | động văn hóa, TDTT phù hợp với lứa tuổi. |
|  | **Yêu cầu về** | Học sinh thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập; chấp hành nội quy nhà |
|  | **thái độ học** | trường. Tích cực rèn luyện các năng lực và phẩm chất cần thiết phù hợp lứa tuổi. |
|  | **tập của học** | Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp. Góp phần bảo vệ và phát |
|  | **sinh** | huy truyền thống của nhà trường, địa phương. |
|  | **Các hoạt** | Nhà trường đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu |
| **IV** | **động hỗ trợ học tập, sinh** | tối thiểu về học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thựcphẩm, An toàn phòng chống tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước, an toàn về |
|  | **hoạt của HS** | an ninh trật tự. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên gần gũi, hỗ trợ kịp thời |
|  | **ở trƣờng** | học sinh gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt. |
|  |  | - KQ từng năng | - KQ từng năng | - KQ từng năng | - KQ từng năng | - KQ từng năng |
| **V** |  | lực và phẩm chất 100% học | lực và phẩm chất 100% học | lực và phẩm chất 100% học | lực và phẩm chất 100% học | lực và phẩm chất 100% học |
|  | **Kết quả** | sinh đạt mức | sinh đạt mức | sinh đạt mức | sinh đạt mức | sinh đạt mức |
|  | **năng lực,** | Tốt và Đạt | Tốt và Đạt | Tốt và Đạt | Tốt và Đạt | Tốt và Đạt |
|  | **phẩm chất,** | - KQ từng môn | - KQ từng môn | - KQ từng môn | - KQ từng môn | - KQ từng môn |
|  | **học tập, sức** | học và HĐGD | học và HĐGD | học và HĐGD | học và HĐGD | học và HĐGD |
|  | **khỏe của học** | 100% HS Hoàn | 100% HS Hoàn | 100% HS Hoàn | 100% HS Hoàn | 100% HS Hoàn |
|  | **sinh dự kiến** | thành và Hoàn | thành và Hoàn | thành và Hoàn | thành và Hoàn | thành và Hoàn |
|  | **đạt đƣợc** | thành tốt. | thành tốt. | thành tốt. | thành tốt. | thành tốt. |
|  |  | - Học sinh đảm | - Học sinh đảm | - Học sinh đảm | - Học sinh đảm | - Học sinh đảm |
|  |  | bảo sức khỏe | bảo sức khỏe | bảo sức khỏe | bảo sức khỏe | bảo sức khỏe |
| **VI** | **Khả năng học tập tiếp tục của học sinh** | Học sinh được đảm bảo các điều kiện đểtiếp tục học tập | Học sinh được đảm bảo các điều kiện đểtiếp tục học tập | Học sinh được đảm bảo các điều kiện đểtiếp tục học tập | Học sinh được đảm bảo các điều kiện đểtiếp tục học tập | Học sinh được đảm bảo các điều kiện đểtiếp tục học tập |

**Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2020-2021**