**PHỤ LỤC 2**

**Chuẩn đầu ra chất lượng học tập của học sinh năm học 2023- 2024**

**1. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh nhà trường (theo chuẩn đầu ra).**

 **a) Chất lượng lượng giáo dục:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số liệu** | **Khối lớp 10** | **Khối lớp 11** | **Khối lớp 12** |  **Điểm TBC tốt nghiệp THPT****(Tổng)** |
|
| 1 | Tổng số HS/số lớp | 462/10 | 417/10 | 391/10 | 1270/30 |
| 2 | Số HS xếp loại giỏi (tốt)/ tỉ lệ % | 296/64.1 | 247/59.2 | 194/49.62 |  |
| 3 | Số HS xếp loại khá/ tỉ lệ % | 165/35.7 | 168/40.3 | 190/40.59 |  |
| 4 | Số HS xếp loại trung bình (đạt)/ tỉ lệ % | 1/0.2 | 2/0.5 | 7.1.79 |  |
| 5 | Số HS xếp loại yếu (chưa đạt)/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Số HS xếp loại hạnh kiểm tốt/ tỉ lệ % | 360/77.9% | 361/86.6 | 317(81.1%) |  |
| 7 | Số HS xếp loại hạnh kiểm khá/ tỉ lệ % | 96/20.8% | 56/13.4 | 74(18.9) |  |
| 8 | Số HS xếp loại hạnh kiểm trung bình (đạt)/ tỉ lệ % | 6/1.3% | 0 | 0 |  |
| 9 | Số HS xếp loại hạnh kiểm yếu (chưa đạt)/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Số HS lên lớp/ tỉ lệ % | 462/100 | 417/100 | 392/100 |  |
| 11 | Số HS bỏ học, lưu ban/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Số HSG cấp trường/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 45/10.5 |  |
| 13 | Số HSG cấp tỉnh/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 30/7.2 |  |
| 14 | Số HSG quốc gia/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Số HS đỗ vào các cấp học chuyển tiếp, trường chuyên, các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 206/49.4 |  |
| 16 | Số HS làm việc cho các công ty, doanh nghiệp/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 156/37.4 |  |
| 17 | Điểm TBC các môn  | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.34 |
| 18 | Điểm TBC môn Toán | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.35 |
| 19 | Điểm TBC môn Văn | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.1 |
| 20 | Điểm TBC môn Vật Lý | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 7.55 |
| 22 | Điểm TBC môn Hóa Học | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| 23 | Điểm TBC Sinh Học | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 6.0 |
| 24 | Điểm TBC môn Lịch Sử | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 6.7 |
| 25 | Điểm TBC môn Địa lí | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.15 |
| 26 | Điểm TBC môn GDCD | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 8.1 |
| 27 | Điểm TBC môn Tiếng Anh | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 6.5 |
| 28 | Điểm TBC môn Tin | 8.0 | 7.8 | 8.3 |  |
| 29 | GDQP-AN | 8.8 | 8.8 | 8.3 |  |
| 30 | Công nghệ | 7.8 | 7.5 | 8.0 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |

**b. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Môn** | **Năm 2021** | **Năm 2022** | **Năm 2023** | **Năm 2024** |
| **ĐTB** | **XT (Tỉnh)** | **ĐTB** | **XT (Tỉnh)** | **ĐTB** | **XT (Tỉnh)** | **ĐTB** | **XT (Tỉnh)** |
| Chung | 6,89 | 6 | 7.04 | 7 | 7.18 | 7 | 7.34 | 6 |
| Toán | 7,39 | 13 | 7.22 | 14 | 7.15 | 11 | 7.35 | 10 |
| Ngữ Văn | 7,78 | 4 | 7.95 | 8 | 8.37 | 2 | 8.4 | 2 |
| Vật Lí | 7,13 | 8 | 7.68 | 3 | 7.38 | 7 | 7.55 | 7 |
| Hóa học | 5,88 | 69 | 6.8 | 56 | 7.01 | 38 | 6.7 | 42 |
| Sinh học | 4,92 | 59 | 4.72 | 51 | 5.93 | 68 | 6.0 | 60 |
| Lịch sử | 5,07 | 19 | 7.11 | 7 | 6.62 | 20 | 6.70 | 20 |
| Địa lí | 7,09 | 29 | 7.04 | 18 | 6.56 | 16 | 7.00 | 16 |
| GDCD | 8,59 | 14 | 8.11 | 32 | 8.70 | 10 | 8.50 | 10 |
| Tiếng Anh | 6,43 | 7 | 5.76 | 7 | 6.14 | 13 | 6.50 | 10 |