**PHỤ LỤC**

**Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 và Chương trình hành động số 51**

*(kèm theo Báo cáo số -BC/TU ngày /3/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy)*

*(Xếp theo thứ tự thời gian ban hành)*

**-----**

**PHỤ LỤC 1**

**MỘT SỐ VĂN BẢN BAN HÀNH (2013 - 2023)**

**1. Văn bản của Huyện ủy** *(Thị ủy),* **Ban Thường vụ Huyện ủy** *(Ban Thường vụ Thị ủy)*

………………………………………………………………………………...……..

……………………………………………………………………………..…….…..

………………………………………………………………………………...……..

……………………………………………………………………………..….…......

………………………………………………………………………………...……..

**2. Văn bản của Hội đồng nhân dân huyện *(HĐND thị xã)***

………………………………………………………………………………...……..

……………………………………………………………………………..………...

………………………………………………………………………………...……..

……………………………………………………………………………..………...

………………………………………………………………………………...……..

**2. Văn bản của Ủy ban nhân dân huyện *(UBND thị xã)***

…………………………...…………………………………………………………..

…………………………………...…………………………………………………..

………………………………………………………………………………...……..

……………………………………………………………………………..………...

………………………………………………………………………………...……..

**3. Văn bản của cơ quan, đơn vị liên quan**

…………………………………………...…………………………………………..

……………………………………...………………………………………………..

………………………………………………………………………………...……..

……………………………………………………………………………..………...

………………………………………………………………………………...……..

**PHỤ LỤC 2**

**SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2013 - 2023**

**-----**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Học sinh** | | **Cơ sở vật chất** | | | | **Giáo viên** | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:***(1). Tổng số học sinh theo học Mầm non; (2). Số học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; (3). Tổng số trường Mầm non; (4). Số trường Mầm non ngoài công lập; (5). Tổng số phòng học Mầm non; (6). Số phòng học kiên cố; (7). Tổng số giáo viên Mầm non; (8). Số giáo viên Mầm non đạt chuẩn.

**PHỤ LỤC 3**

**SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC GIAI ĐOẠN 2013 - 2023**

-----

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Học sinh** | | **Cơ sở vật chất** | | | | **Giáo viên** | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:***(1). Tổng số học sinh theo học Tiểu học; (2). Số học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; (3). Tổng số trường Tiểu học; (4). Số trường Tiểu học ngoài công lập; (5). Tổng số phòng học Tiểu học; (6). Số phòng học kiên cố; (7). Tổng số giáo viên Tiểu học; (8). Số giáo viên Tiểu học đạt chuẩn.

**PHỤ LỤC 4**

**SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC THCS GIAI ĐOẠN 2013 - 2023**

-----

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Học sinh** | | **Cơ sở vật chất** | | | | **Giáo viên** | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:*** (1). Tổng số học sinh theo học THCS; (2). Số học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; (3). Tổng số trường THCS; (4). Số trường THCS ngoài công lập; (5). Tổng số phòng học THCS; (6). Số phòng học kiên cố; (7). Tổng số giáo viên THCS; (8). Số giáo viên THCS đạt chuẩn.

**PHỤ LỤC 5**

**SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC THPT GIAI ĐOẠN 2013 - 2023**

-----

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Học sinh** | | **Cơ sở vật chất** | | | | **Giáo viên** | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:*** (1). Tổng số học sinh theo học THPT; (2). Số học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; (3). Tổng số trường THPT; (4). Số trường THPT ngoài công lập; (5). Tổng số phòng học THPT; (6). Số phòng học kiên cố; (7). Tổng số giáo viên THPT; (8). Số giáo viên THPT đạt chuẩn.

**PHỤ LỤC 6**

**SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2013 - 2023**

-----

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Học sinh** | | **Cơ sở vật chất** | | | | **Giáo viên** | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:*** (1). Tổng số học sinh theo học nghề; (2). Số sinh viên theo học nghề sau tốt nghiệp THCS; (3). Tổng số cơ sở GDNN; (4). Số cơ sở GDNN ngoài công lập; (5). Số cơ sở đào tạo sơ, trung cấp; (6). Số cơ sở đào tạo cao đẳng; (7). Tổng số nhà giáo GDNN; (8). Số nhà giáo GDNN đạt chuẩn.

**PHỤ LỤC 7**

**MỘT SỐ CHỈ SỐ LIÊN QUAN TỚI GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2013 - 2023**

-----

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Tiếp cận và công bằng giáo dục** | | | | | **Chỉ số về nguồn nhân lực** | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:***(1). Tỉ lệ trẻ 3 đến 5 tuổi học mẫu giáo; (2). Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình TH vào lớp 6; (3). Tỉ lệ học sinh lưu ban và bỏ học ở THCS; (4). Tỉ lệ HS theo học nghề sau THCS; (5). Số sinh viên/vạn dân; (6). Tỉ lệ lao động qua đào tạo; (7). Tỉ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ; (8). Chỉ số nguồn nhân lực (HCI); (9). Chỉ số phát triển con người (HDI).

**PHỤ LỤC 8**

**CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2013 - 2023**

-----

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chương trình, kế hoạch, dự án** | **Thời gian thực hiện** | **Kinh phí thực hiện** | **Kinh phí  xã hội hóa** | **Kết quả** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tổng kinh phí thực hiện:** | | |  |  |  |

***Ghi chú:***Thống kê đầy đủ các chương trình, kế hoạch, đề án đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo thuộc chức năng quản lý nhà nước cơ quan, đơn vị, địa phương.