***Sở Giáo dục- Đào tạo Biểu số 01***

**QUY MÔ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH**

*(Số liệu năm học 2021 - 2022 và so sánh với năm học 2018 - 2019)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Cấp học** | **Trường** | Trong đó | **Lớp** | Trong đó | **Học sinh** | Trong đó | Tỷ lệ học sinh ngoài công lập |
| Cônglập | Ngoàicônglập | Công lập | NgoàiCônglập | Công lập | NgoàiCông lập |
| 1 | **Mầm non** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Nhà trẻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mẫu giáo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Tiểu học** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **THCS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **PTCS/TH&THCS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **THPT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Tổng cộng**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 ***Sở Giáo dục- Đào tạo Biểu số 02***

**TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH**

*(Số liệu năm học 2021 - 2022 và so sánh với năm học 2018 - 2019)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bậc học (Cấphọc)** | **Cán bộ quản lý** | **Giáo viên** | **Nhân viên** |  |
| Tổng số | So với năm học 2018-2019*(tăng +,**giảm -)* | Tổngsố | So với năm học 2018-2019*(tăng +,**giảm -)* | Trong biên chế | Ngoài biên chế | Tổng số | So với năm học 2018-2019*(tăng +,**giảm -)* | Trong biên chế | Ngoài biên chế | **Cộng** |
| 1 | Mầm non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiểu học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | THCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | THPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Phòng Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sở Giáo dục – Đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Sở Giáo dục- Đào tạo Biểu số 03***

**DANH SÁCH**

**CÁC TRƯỜNG, ĐIỂM TRƯỜNG THỰC HIỆN SÁP NHẬP, ĐIỀU CHỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Huyện, thành phố, thị xã**  | **Năm học** | **Sáp nhập trường** | **Dồn điểm trường** |
| **Tên trường****trước sáp nhập** | **Tên trường****Sau sáp nhập** | **Tên điểm trường trước khi dồn** | **Tên điểm trường****Sau khi dồn** |
| Lệ Thủy |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Quảng Ninh |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Đồng Hới |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*(Ghi chú: Lập danh sách theo từng huyện, thành phố, thị xã; theo năm học, từ năm học 2018 -2019 đến năm học 2021-2022)*

 *UBND huyện, TX, TP…………..* ***Biểu số 04***

**QUY MÔ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, TX, TP**

*(Số liệu năm học 2021 - 2022 và so sánh với năm học 2018 - 2019)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Cấp học** | **Trường** | Trong đó | **Lớp** | Trong đó | **Học sinh** | Trongđó | Tỷ lệ học sinh ngoài công lập |
| Cônglập | Ngoàicông lập | Công lập | NgoàiCông lập | Công lập | Ngoàicông lập |
| 1 | **Mầm non** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Nhà trẻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mẫu giáo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Tiểu học** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **THCS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **TH&THCS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Tổng cộng**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So với năm học 2018-2019*(Tăng +, giảm -)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số liệu đầu năm học 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*UBND huyện………….* ***Biểu số 05***

**TỔNG HỢP**

**SỐ LIỆU CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN**

*(Số liệu cuối năm học 2021 - 2022 và so sánh với năm học 2018 - 2019)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Bậc học (Cấphọc)** | **Cán bộ quản lý** | **Giáo viên** | **Nhân viên** | **Cộng** |
| Tổng số | So với năm học 2018-2019*(tăng +,**giảm -)* | Tổng số | So với năm học 2018-2019*(tăng +,**giảm -)* | Trong biên chế | Ngoài biên chế | Tổng số | So với năm học 2018-2019*(tăng +,**giảm -)* | Trong biên chế | Ngoài biên chế |
| 1 | Mầm non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiểu học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | THCS+PTDTNT huyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Phòng GD&ĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 *UBND huyện……………* ***Biểu số 06***

**DANH SÁCH**

**CÁC TRƯỜNG, ĐIỂM TRƯỜNG THỰC HIỆN SÁP NHẬP, ĐIỀU CHỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm học** | **Sáp nhập trường** | **Dồn điểm trường** |
| **Tên trường****trước sáp nhập** | **Tên trường****sau sáp nhập** | **Tên điểm trường trước khi dồn** | **Tên điểm trường** **sau khi dồn** |
| Năm học 2018-2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Năm học 2020-2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Năm học 2021-2022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |