# ỦY BAN NHÂN DÂNHUYỆNĐIỆNBIÊN

**TRƯỜNGTHCSXÃPOM LÓT**

**THÔNGBÁO**

Thông tin về kế hoạch hoạt động giáodục của năm học 2025-2026

Trường trunghọccơsởxã Pom Lót

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | | **Nộidung** | | **Chiatheo khối lớp** | | | | | | | | | | |
| **Lớp6** | | **Lớp7** | | **Lớp8** | | | **Lớp9** | | | |
| **I** | | **Kế hoạch và điều kiệntuyểnsinh** | | 156HS  trongđộtuổi, TNTHralớp  Tuyển sinh từ Đợt 1: 25/5-31/5, Đợt 2: 01/8-25/8 | | 137HS  trongđộtuổira lớp | | 187HS  trongđộtuổira lớp | | | 148HS  trongđộ tuổi ralớp | | | |
| **II** | | **Chươngtrìnhgiáo dụcmàcơsởgiáo dục thực hiện** | | * Thựchiệnchươngtrìnhhọc35 tuần. Khối6,7,8,9 học2buổi/ngày. * Khối6,7,8,9 thựchiệnchươngtrìnhgiáo dụcphổthôngnăm 2018. * DạyHĐTN,HNvàCTGDĐPđối vớikhối 6,7,8,9. * Thực hiện thông tư 22 của Bộ GD&ĐT đánh giá HS theo CTGDPT mới 2018. Các văn bản 2291 của Sở GD&ĐT, thông tư 32/2020, 32/2018. | | | | | | | | | | |
| **III** | | **Yêucầuvềphốihợp giữa cơ sở giáo dục vàgiađình;Yêucầu về thái độ học tập**  **củahọcsinh** | | * Nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường * Họcsinh thựchiệntốt nội qui nhàtrường, nội qui sửdụngphònghọcbộ môn. Nội quy khu nội trú. | | | | | | | | | | |
| **IV** | | **Cáchoạtđộnghỗtrợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục** | | * Tổchứccáchoạtđộngngoàigiờlênlớpvớinộidungvàhìnhthứcphong phú. * Lồng ghép nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giáo dục kĩ năng sống, bảo vệ môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trongmột số môn học: GDCD, Văn học, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục hướng nghiệp (khối 9). * Thựchiệnchínhsáchmiễngiảmhọcphí,quantâm,chămlo,hỗtrợhọc sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn | | | | | | | | | | |
| **VI** | | **Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập vàsứckhỏecủahọc sinh dự kiến đạt được** | | * ***Kếtquảrèn luyện***   Tốt: 120/156=76,9%  Khá:34/156=21,8%  Đạt:02/156= 1,3% | | * ***Kếtquảrèn luyện***   Tốt: 118/137=86,1%  Khá:18/137=13,1%  Đạt:01/137= 0,8% | | | | * ***Kếtquảrèn luyện***   Tốt:168=89,5%  Khá:18 =9,5%  Đạt: 2=1,1% | | | * ***Kếtquảrèn luyện***   Tốt:118=79,9%  Khá:27 =18,1%  Đạt:01=0,7% | |
| * ***Kếtquả họctập***   Tốt: 30 =29,2%  Khá:90= 57,7%  Đạt:34=21,8%  Chưa đạt:2 = 1,3%   * ***Sứckhỏe:***   Tốt: 90%   * Khá:10% | | * ***Kếtquả họctập***   Tốt: 30 =26,3%  Khá:72=64,0%  Đạt:33=29,8%  Chưa đạt:2 = 1,8%   * ***Sứckhỏe:***   Tốt: 90%   * Khá:10% | | | | * ***Kết quả học tập*** * ***Tốt: 30 =17,9%*** * ***Khá: 96 = 51,1%*** * ***Đạt: 56 = 30,0%*** * ***Chưa đạt: 2= 1,1%*** * ***\* Sức khỏe:*** * ***Tốt: 90%*** * ***Khá: 10%*** | | | * ***Kết quả học tập*** * ***Tốt: 25 = 16,8%*** * ***Khá: 64 = 38,3%*** * ***Đạt: 57 = 38,3%*** * ***Chưa đạt: 2=1,3%*** * ***\* Sức khỏe:*** * ***Tốt: 90%*** * ***Khá: 10%*** | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| VII | | Khảnănghọc tập  tiếptụccủahọcsinh | | 156HS | | 137HS | | 187HS | | | 125/148 HS đi họccác  trườngTHPT | |

*Pom Lót, ngày25 tháng06 năm2025*

**HIỆU TRƯỞNG**

**Trần Thị Bích Nga**