PHÒNG GD &ĐT HUYỆN BÌNH GIANG

 **TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ**

**CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA NHÀ TRƯỜNG**

NĂM HỌC 2015-2016

**I-Danh hiệu thi đua các tập thể.**

**Chi bộ đạt:** Trong sạch - Vững mạnh năm 2016

 **Nhà trường :** đạt danh hiệu ***Tập thể lao động tiên tiến***

**Xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020:**

**-Trong năm học :** Tham mưu hoàn thành khu phòng học bộ môn, mở rộng diện tích khuôn viên trường học về phía sau nhà lớp học để đảm bảo diện tích.

 **Công đoàn, chi đoàn, liên đội:** Vững mạnh.

 **Thư viện :** giữ vững chuẩn theo QĐ 01/2003/BGD&ĐT, khai thác tốt phần mềm quản lý thư viện, nâng cao chất lượng số lượng SGK, STK; sách thiếu nhi, tạp chí....

 **Thiết bị:** khá.

**II-Danh hiệu thi đua cá nhân CBGV, chỉ tiêu các cuộc thi.**

**CSTĐ CS:** 5đ/c ; tổ KHTN 3; tổ KHXH 2;

**LĐTTtrở lên:** 18 đ/c- tỉ lệ 72% ; tổ KHXH 8, tổ KHTN 8, tổ Văn phòng 2

**Thi GVG huyện:** 4 GVG, mỗi tổ 2.

 **GV chủ nhiệm giỏi trường:** 4đ/c;

**100% CB giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên**

 **SK cấp huyện :** 5 đ/c tổ KHTN 3; KHXH 2 ; cấp tỉnh 1.

 Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp : có 1 sản phẩm dự thi cấp tỉnh

 **III-Các chỉ tiêu phấn đấu của học sinh**

**1-Duy trì sĩ số :** 315/315 HS, tỉ lệ 100% ;đạt chuẩn phổ cập năm 2015, nâng cao 2 tiêu chuẩn phổ cập THCS.

**2-Chất lượng hai mặt giáo dục :**

**\* Hạnh kiểm:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối** | **SSố** | **Tốt -TL%** | **Khá -TL%** | **Tb -TL%** | **Y -TL%** |
| **K6** | 76 | 46 | 60.53 | 27 | 35.53 | 3 | 3.95 | 0 | 0.00 |
| **K7** | 82 | 49 | 59.76 | 29 | 35.37 | 4 | 4.88 | 0 | 0.00 |
| **K8** | 77 | 48 | 62.34 | 26 | 33.77 | 3 | 3.90 | 0 | 0.00 |
| **K9** | 80 | 48 | 60.00 | 30 | 37.50 | 2 | 2.50 | 0 | 0.00 |
| **Cộng** | **315** | **191** | **60.63** | **112** | **35.56** | **12** | **3.81** | **0** | **0.00** |

**\* Học lực:(trừ 7 em khuyết tật)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối** | **SSố** | **G** | **TL%** | **Khá** | **TL %** | **Tb** | **TL %** | **Y** | **TL%** | **Kém** | **TL%** |
| **K6** | 75 | 12 | 16.00 | 32 | 42.67 | 26 | 34.67 | 5 | 6.67 | 0 | 0.00 |
| **K7** | 79 | 10 | 12.66 | 33 | 41.77 | 31 | 39.24 | 5 | 6.33 | 0 | 0.00 |
| **K8** | 74 | 15 | 20.27 | 31 | 41.89 | 22 | 29.73 | 6 | 8.11 | 0 | 0.00 |
| **K9** | 80 | 12 | 15.00 | 35 | 43.75 | 32 | 40.00 | 1 | 1.25 | 0 | 0.00 |
| **Cộng** | **308** | **49** | **15.91** | **131** | **42.53** | **111** | **36.04** | **17** | **5.52** | **0** | **0.00** |

-HSG trường: 49 em tỷ lệ 15.91%, HSTT 131 em 42.53%.

-Tỷ lệ lên lớp: 98% trở lên; tốt nghiệp : Từ 98% trở lên.

-Chỉ tiêu chất lượng các bộ môn các khối lớp (có phụ lục kèm theo).

-Lớp tiên tiến: 6 lớp.

-Lớp xuất sắc: 4 lớp

-Tỷ lệ học sinh vào THPT: Đạt trên 80% học sinh dự thi; xếp ở tốp 13/19 trường trong huyện; xếp tốp 175/272 trường theo cách xếp của tỉnh (số học sinh năm 2015 TB toàn tỉnh dự thi THPT TLệ là 83.1%).

-Học sinh vào học THPT: đạt trên 75% tổng số tốt nghiệp(khoảng 60 em), 15% vào TTGDTX, học nghề(12em).

-Khảo sát 3 môn Toán, Văn, Anh: sau 4 vòng đến giữa HKII xếp tốp 12/19.

-Hoàn thành KĐCLGD theo kế hoạch.

**3-Chỉ tiêu các cuộc thi học sinh.**

Thi học sinh giỏi 8 môn văn hóa : đạt 7/15 em dự thi (18%), xếp thứ 13/19 trường

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh : 01 em

-Thi điền kinh cấp huyện: 3 giải, đồng đội xếp ở tốp thứ 12.

-Thi đá cầu đồng đội xếp thứ 2 trong cụm, có giải cấp huyện.

-Thi Vận dụng kiến thức liên môn : có sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

-Thi Olympic tiếng anh qua mạng iternet : có 2 học sinh dự thi cấp trường