**\* Kết quả đánh giá học sinh năm học 2021-2022:**

a) Kết quả đánh giá HS lớp 1, 2 theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT *(tính cả HS khuyết tật học hòa nhập)*:

**- Môn học/HĐGD:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Môn học | Tổng số HS lớp 1,2 | Hoàn thành tốt | | Hoàn thành | | Chưa hoàn thành | |
| SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ |
| Toán | 246 | 185 | 75,2% | 53 | 21,5% | 8 | 3,3% |
| Tiếng Việt | 246 | 167 | 67,9% | 70 | 28,5% | 9 | 3,7% |
| Mỹ thuật | 246 | 177 | 72,0% | 69 | 28,0% |  |  |
| Âm nhạc | 246 | 179 | 72,8% | 67 | 27,2% |  |  |
| GD thể chất | 246 | 195 | 79,3% | 51 | 20,7% | 0 |  |
| Đạo đức | 246 | 205 | 83,3% | 41 | 16,7% |  |  |
| Tự nhiên - Xã hội | 246 | 183 | 74,4% | 63 | 25,6% |  |  |
| HĐ trải nghiệm | 246 | 189 | 76,8% | 56 | 22,8% | 1 | 0,4% |
| Tiếng Anh | 246 | 163 | 66,3% | 76 | 30,9% | 7 | 2,8% |

**- Năng lực:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năng lực** | | Tổng số HS lớp 1,2 | Tốt | | Đạt | | Cần cố gắng | |
| SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ |
| Năng lực chung | Tự chủ và tự học | 246 | 192 | 78,05% | 53 | 21,54% | 1 | 0,41% |
| Giao tiếp và hợp tác | 246 | 184 | 74,80% | 61 | 24,80% | 1 | 0,41% |
| Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 246 | 180 | 73,17% | 65 | 26,42% | 1 | 0,41% |
| Năng lực đặc thù | Ngôn ngữ | 246 | 182 | 73,98% | 64 | 26,02% |  | 0,00% |
| Tính toán | 246 | 187 | 76,02% | 58 | 23,58% | 1 | 0,41% |
| Khoa học | 246 | 190 | 77,24% | 55 | 22,36% | 1 | 0,41% |
| Thẩm mĩ | 246 | 187 | 76,02% | 58 | 23,58% | 1 | 0,41% |
| Thể chất | 246 | 207 | 84,15% | 38 | 15,45% | 1 | 0,41% |

**- Phẩm chất:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phẩm chất | Tổng số HS lớp 1,2 | Tốt | | Đạt | | Cần cố gắng | |
| Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ |
| Yêu nước | 246 | 242 | 98,37% | 4 | 1,63% |  |  |
| Nhân ái | 246 | 230 | 93,50% | 16 | 6,50% |  |  |
| Chăm chỉ | 246 | 194 | 78,86% | 52 | 21,14% |  |  |
| Trung thực | 246 | 219 | 89,02% | 27 | 10,98% |  |  |
| Trách nhiệm | 246 | 198 | 80,49% | 48 | 19,51% |  |  |

*\* Kết quả xếp loại giáo dục:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối lớp | Tổng số HS | Hoàn thành xuất sắc | | Hoàn thành tốt | | Hoàn thành | | Chưa hoàn thành | |
| SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ |
| Lớp 1 | 111 | 53 | 47,75% | 12 | 10,81% | 38 | 34,23% | 8 | 7,21% |
| Lớp 2 | 135 | 42 | 31,11% | 36 | 26,67% | 55 | 40,74% | 2 | 1,48% |

b) Kết quả đánh giá HS lớp 3=> lớp 5 theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT *(tính cả HS khuyết tật học hòa nhập)*:

**- Môn học/HĐGD:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -          **Môn học** | **Hoàn thành tốt** | | **Hoàn thành** | | **Chưa hoàn thành** | |
| Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ |
| Toán | 248 | 68,89% | 107 | 29,72% | 5 | 1,39% |
| Tiếng Việt | 257 | 71,39% | 99 | 27,50% | 4 | 1,11% |
| Mỹ thuật | 224 | 62,22% | 136 | 37,78% |  | 0,00% |
| Âm nhạc | 231 | 64,17% | 129 | 35,83% | 0 | 0,00% |
| Thể dục | 280 | 77,78% | 80 | 22,22% |  | 0,00% |
| Đạo đức | 287 | 79,72% | 72 | 20,00% | 1 | 0,28% |
| Thủ công | 101 | 73,72% | 36 | 26,28% |  | 0,00% |
| Kỹ thuật | 161 | 72,20% | 61 | 27,35% | 1 | 0,45% |
| Tự nhiên - Xã hội | 96 | 70,07% | 41 | 29,93% |  | 0,00% |
| Khoa học | 166 | 74,44% | 57 | 25,56% |  | 0,00% |
| Lịch sử & Địa lý | 171 | 76,68% | 51 | 22,87% | 1 | 0,45% |
| Tiếng Anh | 214 | 59,44% | 144 | 40,00% | 2 | 0,56% |
| Tin học |  |  |  |  |  |  |

**\* Năng lực:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năng lực** | **Tốt** | | **Đạt** | | **Cần cố gắng** | |
| Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ |
| Tự phục vụ, tự quản | 296 | 82,22% | 63 | 17,50% | 1 | 0,28% |
| Hợp tác | 270 | 75,00% | 89 | 24,72% | 1 | 0,28% |
| Tự học và giải quyết vấn đề | 268 | 74,44% | 90 | 25,00% | 2 | 0,56% |

*\* Đánh giá định kỳ về phẩm chất:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phẩm chất** | **Tốt** | | **Đạt** | | **Cần cố gắng** | |
| Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ |
| Chăm học, chăm làm | 275 | 76,39% | 85 | 23,61% |  |  |
| Tự tin, trách nhiệm | 264 | 73,33% | 95 | 26,39% | 1 | 0,28% |
| Trung thực, kỷ luật | 306 | 85,00% | 54 | 15,00% |  |  |
| Đoàn kết, yêu thương | 333 | 92,50% | 27 | 7,50% |  |  |

\* Hoàn thành chương trình lớp học: 488/502HS = 97,2 %; chưa hoàn thành 15/502 HS = 2,8 %; tăng 1,8 % so với năm học 2020-2021 *(số liệu tính đến 25/5/2022)*

\* Hoàn thành chương trình tiểu học 103/104 HS = 99%; chưa hoàn thành 1/104HS = 1%; giảm 1% so với năm học 2020-2021 *(số liệu tính đến 25/5/2022)*

***\*Khen thưởng HS :***

Tổng số học sinh toàn trường được khen thưởng là 459/606 em = 75,7 %.

Trong đó:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Cấp khen thưởng** | **Môn thi (giao lưu)** | **Giải thưởng** | **Số giải** | **Ghi chú** |
| 1 | Cấp Quốc gia | Violympic Toán TV | Giải Khuyến khích | 06 | *9* |
| Violympic Tiếng Anh | Giải Khuyến khích | 01 |
| TN Toàn tài | Giải Khuyến khích | 02 |
| 2 | Cấp TP | ViolympicToán Tiếng Việt | Giải vàng | 02 | *54* |
| Giải Bạc | 03 |
| Giải Đồng | 05 |
| Giải Khuyến khích | 18 |
| Violympic Toán Tiếng Anh | Giải vàng | 2 |
| Giải Bạc | 1 |
| Cấp TP | Giải Khuyến khích | 1 |
| TN Toàn tài | Giải Nhất | 2 |
| Giải Nhì | 5 |
| Giải Ba | 5 |
| Giải Khuyến khích | 4 |
| TNTV | Giải Khuyến khích | 9 |
| 3 | Cấp huyện | Violympic Toán TV | Giải Nhất | 8 | *57* |
| Giải Nhì | 10 |
| Giải Ba | 13 |
| Giải Khuyến khích | 13 |
| 3 | Cấp huyện | Violympic Toán TA | Giải Nhì | 3 |
| Giải Ba | 1 |
| IOE | Giải Nhất | 1 |
| Giải ba | 3 |
| Giải KK | 1 |
| Vẽ tranh “Vì một Hải Phòng xanh - sạch - đẹp | Giải KK | 2 | TTVH-TT&TT+ PGD&ĐT |
| Cấp huyện | HS xuất sắc huyện | PGD&ĐT | 61 |  |
| 4 | Cấp trường | HSXS trường | Trường THTC | 99 |  |
| 5 | Cấp trường | HTTiêu biểu, HSVT | Trường THTC | 247 |  |