**Biểu mẫu THCS-01**

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT PHÙ CỪ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG THCS NGUYÊN HÒA** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin về cơ sở vật chất, năm học 2022-2023**

**I. Điểm trường**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Địa chỉ | Diện tích điểm trường | Diện tích sân chơi |
| Điểm trường 1 | Thôn Thị Giang, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên | 5.700m2 | 2.000m2 |
|  Cộng tổng diện tích toàn trường | 5.700m2 | 2.000m2 |
|  Diện tích toàn trường tính bình quân/01học sinh: 23,75m2//HS |

**II. Phòng học**

**1. Điểm trường 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Loại phòng học | Số lượng | Diện tích (m2) | Bình quân (m2)/01hs |
| 1 |  Phòng học kiên cố | 8 | 423,2 | 1,9 |
| 2 |  Phòng học bán kiên cố | 0 |  |  |
| 3 |  Phòng học tạm | 0 |  |  |
| 4 |  Phòng học nhờ | 0 |  |  |

**III. Phòng chức năng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích | Ghi chú |
| 1 |  Phòng truyền thống | 1 | 33 |  |
| 2 |  Phòng Hội đồng | 1 | 66,5 |  |
| 3 |  Phòng tổ chuyên môn | 2 | 16,5 |  |
| 4 |  Phòng Ban giám hiệu | 1 | 16,5 |  |
| 5 |  Phòng Công đoàn  | 0 | 0 |  |
| 6 |  Phòng Đoàn, Đội | 1 | 12 |  |
| 7 |  Phòng thư viện | 1 | 33 |  |
| 8 |  Phòng đồ dùng, thiết bị | 1 | 33 |  |
| 9 |  Phòng học Tin học | 1 | 66,5 |  |
| 10 |  Phòng học Ngoại ngữ | 1 | 71,5 |  |
| 11 |  Phòng học bộ môn khác | 03 | 66,6 | Lí, CN; Hóa, Sinh |
| 12 |  Phòng giáo dục nghệ thuật | 2 | 105,8 | Âm nhạc, Mỹ thuật |
| 13 |  Phòng tư vấn tâm lý học sinh | 1 | 12 |  |
| 14 |  Nhà vệ sinh học sinh | 1 | 42 |  |
| 15 |  Phòng đa chức năng | 0 | 0 |  |
| 16 |  Nhà bếp  | 0 | 0 |  |
| 17 |  Nhà ăn  | 0 | 0 |  |
| 19 | Phòng chức năng khác … |  |  |  |
|  |  …v.v.. |  |  |  |

**IV. Đồ dùng, thiết bị dạy học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Khối lớp | Danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có | Số lượng (bộ) | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu)/bộ |
| 1 | Khối lớp 6 | Theo danh mục tối thiều TB dạy-học của bộ GD&ĐT | 1 | Đạt yêu cầu |
| 2 | Khối lớp 7 | Theo danh mục tối thiều TB dạy-học của bộ GD&ĐT | 1 | Đạt yêu cầu |
| 3 | Khối lớp 8 | Theo danh mục tối thiều TB dạy-học của bộ GD&ĐT | 1 | Đạt yêu cầu |
| 4 | Khối lớp 9 | Theo danh mục tối thiều TB dạy-học của bộ GD&ĐT | 1 | Đạt yêu cầu |

 **V. Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ làm việc và học tập**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục thiết bị hiện có | Số lượng | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu) |
| 1 |  Máy vi tính | 25 | Đáp ứng đủ yêu cầu |
| 2 | Ti vi | 1 | Đáp ứng đủ yêu cầu |
| 3 | Đài cát xét | 1 | Đáp ứng đủ yêu cầu |
| 4 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | Đáp ứng đủ yêu cầu |
| 5 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 15 | Đáp ứng đủ yêu cầu |
| 6 | Thiết bị khác: Âm thanh sân  | 02 | Đáp ứng đủ yêu cầu |

**VI. Nhà vệ sinh**

**1. Điểm trường**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục nhà vệ sinh | Số lượng | Diện tích | Diện tích bình quân/giáo viên/học sinh | Ghi chú |
| Dùng cho giáo viên | 1 | 4,5 | 0,225 |  |
| Dùng cho học sinh | 1 | 42 | 0,19 |  |
| Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định | 1 | 42 | 0,19 |  |
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định | 1 | 4,5 | 0,225 |  |

**VII. Cơ cở vật chất, trang thiết bị khác**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  TT |  Tên điểm trường | Danh mục CSVC, trang thiết bị | Có | Không |
| 1 | Điểm trường 1 | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |   |
|  |  | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |   |
| Kết nối internet | x |   |
| Trang thông tin điện tử (website) | x |   |
| Tường rào xây | x |   |
|  ..v.v… |  |   |

|  |  |
| --- | --- |
|   | *Nguyên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2022***HIỆU TRƯỞNG****Đặng Hùng Cường** |

 **Biểu mẫu THCS-02**

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT PHÙ CỪ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG THCS NGUYÊN HÒA** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học 2021-2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp |
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng I | Hạng II | Hạng III | HạngIV | Tốt | Khá | Trung bình | Kém |
| **I** |  **Cán bộ quản lý** | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 1 |  Hiệu trưởng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  Phó hiệu trưởng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| **II** |  **Giáo viên** | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 4 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 1 |  Toán | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 2 |  Lý | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  Hóa | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  Sinh | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  KTCN | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  KTNN | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  Tin học | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  Thể dục | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  Văn | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 10 |  Sử | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  Địa | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  GDCD | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  Ngoại ngữ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Mỹ thuật | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 15 | Âm nhạc | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| **III** | **Nhân viên** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| 1 |  Văn thư | 1 |  |  |  |  | 1 |  |   |   |   |  |   |   |   |   |
| 2 |  Kế toán | 1 |  |  | 1 |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |
| 3 | Thủ quỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  Y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  Thư viện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  Thiết bị, thí nghiệm | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  Nhân viên khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** |  **Tổng số** | **20** |  |  | **19** | **0** | **1** |  |  | **4** | **10** | **1** | **4** | **10** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | *Nguyên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2022***HIỆU TRƯỞNG****Đặng Hùng Cường** |

 **Biểu mẫu THCS-03**

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT PHÙ CỪ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG THCS NGUYÊN HÒA** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2021-2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
| 1 |  Chương trình giáo dục nhà trường thực hiện |  Theo CTGD phổ thông Ban hành kèm theo TT 32/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 | Theo CTGD phổ thông Ban hành kèm theo TT 32/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 | Theo CTGD phổ thông Ban hành kèm theo QĐ 16/2006/ QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 | Theo CTGD phổ thông Ban hành kèm theo QĐ 16/2006/ QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 |
| 2 |  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt đối với học sinh của nhà trường |  Giáo dục Stem; NCKH; HĐTN, Câu lạc bộ.. |  Giáo dục Stem; NCKH; HĐTN, Câu lạc bộ.. |  Giáo dục Stem; NCKH; HĐTN, Câu lạc bộ... |  Giáo dục Stem; NCKH; HĐTN, Câu lạc bộ.. |
| 3 | Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia đình.  | Theo Thông tư 55 điều lệ hội cha mẹ học sinh; Điều lệ nhà trường và quy chế làm việc của nhà trường. | Theo Thông tư 55 điều lệ hội cha mẹ học sinh; Điều lệ nhà trường và quy chế làm việc của nhà trường. |  Theo Thông tư 55 điều lệ hội cha mẹ học sinh; Điều lệ nhà trường và quy chế làm việc của nhà trường. |  Theo Thông tư 55 điều lệ hội cha mẹ học sinh; Điều lệ nhà trường và quy chế làm việc của nhà trường. |
| 4 | Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Tích cực- Chủ động- Tự giác- Hợp tác- Sáng tạo- Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy. | - Tích cực- Chủ động- Tự giác- Hợp tác- Sáng tạo- Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy. | - Tích cực- Chủ động- Tự giác- Hợp tác- Sáng tạo- Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy. | - Tích cực- Chủ động- Tự giác- Hợp tác- Sáng tạo- Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy. |
| 5 |  Kết quả năng lực, phẩm chất, học  tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |    |   |    |   |
|  |  - Về năng lực (Kết quả rèn luyện) | + Tốt: 66,1%+ Khá: 31,5%+ Đạt: 2,4%+ CĐ: 0% | + Tốt: 66,1%+ Khá: 31,5%+ Đạt: 2,4%+ CĐ: 0% | + Tốt: 55,2%+ Đạt: 44,8%+ CCG: 0% | + Tốt: 55,6%+ Đạt: 44,4%+ CCG: 0% |
|  - Về phẩm chất | + Tốt: 74,6%+ Đạt: 25,4% | + Tốt: 74,1%+ Đạt: 25,9% |
|  - Về học tập | + Tốt: 14,2%+ Khá: 35,4%+ Đạt: 48%+ CĐ: 2,4% | + Tốt: 14,2%+ Khá: 35,4%+ Đạt: 48%+ CĐ: 2,4% | + HTT: 8,95%+ HT: 86,57%+ CHT: 4,48% | +HTT: 18,5%+ HT: 81,5%+ CHT: 0% |
| - Về sức khỏe | Đảm bảo sức khỏe để học tập 100% | Đảm bảo sức khỏe để học tập 100% | Đảm bảo sức khỏe để học tập 100% | Đảm bảo sức khỏe để học tập 100% |
| 6 |  Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 99%-100% | 99%-100% | 99%-100% | 70%-100% |

|  |  |
| --- | --- |
|   | *Nguyên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2022***HIỆU TRƯỞNG****Đặng Hùng Cường** |

 **Biểu mẫu THCS-04**

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT PHÙ CỪ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG THCS NGUYÊN HÒA** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2021-2022**

**I. Đối với khối 6 (Chương trình GDPTTT 2018)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Đánh giá kết quả học tập** | **Kết quả rèn luyện** |
| + Tốt: 04 em tỷ lệ 6,45% | + Tốt: 39 em tỷ lệ 62,9% |
| + Khá: 17 em tỷ lệ 27,42% | + Khá: 23 em tỷ lệ 37,1% |
| + Đạt: 41 em tỷ lệ 66,13% | + Đạt: 0 em tỷ lệ 0% |
| + Chưa đạt: 0 em tỷ lệ 0% | + Chưa đạt: 0 em tỷ lệ 0% |

**II. Đánh giá HS khối 7, 8, 9 (học theo chương trình VNEN)**

\* Đánh giá kết quả học tập

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Khối lớp | Số lớp | Số HS | Kết quả học tập |
| Hoàn thành tốt | Tỷ lệ | Hoàn thành | Tỷ lệ | Chưa hoàn thành | Tỷ lệ |
| 7 | 02 | 67 | 2 | 3,0% | 58 | 86,57% | 7 | 10,4% |
| 8 | 02 | 52 | 3 | 5,8% | 49 | 94,23% | 0 | 0% |
| 9 | 02 | 58 | 8 | 13,8% | 50 | 86,21% | 0 | 0% |
| Tổng | **06** | **177** | **13** | 7,3% | **157** | 88,7% | **7** | 4,0% |

\* Đánh giá về năng lực, phẩm chất

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối lớp | Số lớp | Số HS | Phẩm chất | Năng lực |
| Tốt | Tỷ lệ % | Đạt | Tỷ lệ % | Cần cố gắng | Tốt | Tỷ lệ % | Đạt | Tỷ lệ % | Cần cố gắng | Tỷ lệ % |
| 7 | 02 | 67 | 51 | 76,1 | 15 | 22,4 | 1 | 27 | 40,3 | 34 | 50,7 | 6 | 9,0 |
| 8 | 02 | 52 | 43 | 82,7 | 9 | 17,3 | 0 | 37 | 71,2 | 15 | 28,8 | 0 |  |
| 9 | 02 | 58 | 43 | 74,1 | 13 | 22,4 | 2 | 27 | 46,6 | 31 | 53,4 | 0 |  |
| Tổng | **06** | **177** | **137** | 77,4 | **37** | 21,0 | **3** | **91** | 51,4 | **80** | 45,2 | **6** | 3,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
|  Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
| **III** | **Tổng hợp kết quả cuối năm** |   |   |   |   |   |
| 1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 233/240 | 62/62 | 60/67 | 52/52 | 58/58 |
|  | - Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 28/221 | 4/62 | 2/67 | 3/52 | 8/58 |
| - Học sinh khá (tỷ lệ so với tổng số) | 84/221 | 17/62 | 22/67 | 18/52 | 14/58 |
| - Học sinh TB (tỷ lệ so với tổng số) | 107/221 | 41/62 | 36/67 | 32/52 | 36/58 |
| - Học sinh yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 07/240 | 0 | 7/67 | 0 | 0 |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 07/240= 0,03% | 0 | 7/67 | 0 | 0 |
| 3 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  Chuyển trường (đến, đi) (tỷ lệ so với tổng số) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 |  Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  Tự bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | 1/240= 0,42% | 0 | 01/240= 1,47% | 0 | 0 |
| **IV** |  **Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi** | 25 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| 1 |  Cấp huyện | 22 | 0 | 0 | 06 | 16 |
| 2 |  Cấp tỉnh | 3 | 0 | 0 | 01 | 2 |
| **V** |  **Số học sinh dự xét tốt nghiệp** | 58 |  |  |  |  |
| **VI** |  **Số học sinh được công nhận tốt nghiệp** | 58 |  |  |  |  |
| 1 |  Loại giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 |  Loại khá(tỷ lệ so với tổng số) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 |  Loại trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| **VII**  |  **Số thí sinh thi đỗ vào học tại các trường THPT công lập** |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng (tỷ lệ so với tổng số dự thi) | 32/56=57,1% |  |  |  |  |
| **VIII** |  **Số học sinh nam, nữ** |  |  |  |  |  |
| 1 |  Số lượng nam (tỷ lệ so với tổng số) | 132/240= 55% |  |  |  |  |
| 2 |  Số lượng nữ (tỷ lệ so với tổng số) | 108/240= 45% |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | *Nguyên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2022***HIỆU TRƯỞNG****Đặng Hùng Cường** |

**Biểu mẫu THCS-05**

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)

**THÔNG BÁO**

**Công khai dự toán ngân sách nhà nước cấp năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tổng dự toán ngân sách nhà nước cấp | Tổng kinh phí phải tiết kiệm | Tổng kinh phí được sử dụng | Ghi chú |
| **I** | **Dự toán được ngân sách nhà nước cấp chi các hoạt động của đơn vị** |  |  |  |  |
| 1 | Chi hoạt động thường xuyên |  |  |  |  |
| 2 | Chi hoạt động không thường xuyên |  |  |  |  |
|  | - Chi cấp bù học phí |  |  |  |  |
|  | - Chi tham quan học tập |  |  |  |  |
|  | - Chi cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường |  |  |  |  |
|  | - Chi mua sắm, tăng cường trang thiết bị cho nhà trường |  |  |  |  |
|  | - Chi khác |  |  |  |  |
|  | …v.v.… |  |  |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án xây dựng CSVC, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án xây dựng cơ sở vật chất |  |  |  |  |
| 2 | Dự án mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học |  |  |  |  |
| **III** | **Tổng dự toán ngân sách nhà nước cấp** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | *….., ngày ….. tháng …. năm …….*Thủ trưởng đơn vị(Ký tên và đóng dấu) |

**Biểu mẫu THCS-06**

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)

**THÔNG BÁO**

**Công khai quyết toán ngân sách nhà nước cấp năm 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tổng kinh phí được nhà nước cấp | Tổng kinh phí phải tiết kiệm | Tổng kinh phí được sử dụng chi | Tổng kinh phí đã sử dụng chi | Ghi chú |
| **I** | **Tổng ngân sách được cấp** |  |  |  |  |  |
| **II** | **Nội dung ngân sách nhà nước cấp** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Chi hoạt động thường xuyên** |  |  |  |  |  |
|  | - Chi lương và các khoản phụ cấp theo lương của cán bộ, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |
|  | - Chi hoạt động chuyên môn |  |  |  |  |  |
|  | - Chi quản lý hành chính (duy trì hoạt động thường xuyên của nhà trường) |  |  |  |  |  |
|  |  - Chi khác |  |  |  |  |  |
|  | …v.v… |  |  |  |  |  |
| **2** | **Chi hoạt động không thường xuyên** |  |  |  |  |  |
|  | - Chi cấp bù học phí |  |  |  |  |  |
|  |  - Chi hỗ trợ xét tốt nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | - Chi tham quan học tập |  |  |  |  |  |
|  | - Chi cải tạo, sửa chữa nhỏ CSVC của nhà trường |  |  |  |  |  |
|  | - Chi mua sắm tăng cường trang thiết bị cho nhà trường |  |  |  |  |  |
|  | - Chi khác |  |  |  |  |  |
|  | …v.v... |  |  |  |  |  |
| **3** | **Thực hiện dự án xây dựng, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em** |  |  |  |  |  |
|  | - Dự án xây dựng CSVC |  |  |  |  |  |
|  | - Dự án mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học |  |  |  |  |  |

 *….., ngày ….. tháng …. năm …….*
 Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên và đóng dấu)

**Biểu mẫu THCS-07**

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)

**THÔNG BÁO**

**Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh**

 **và số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ**

 **năm học 2019-2020**

**I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục thu | Số học sinh | Định mức thu | Tổng kinh phí dự toánthu được | Tổng kinh phí thực tế thu được | Tổng kinh phí phải nộp đi | Tổng kinh phí được để lại chi |
| 1 | Tiền học phí |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiền điện |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiền nước uống |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiền trông xe |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tiền vệ sinh |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tiền học thêm |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tiền học Tiếng Anh bổ trợ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tiền học kỹ năng sống |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tiền trải nghiệm  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tiền bảo hiểm Y tế |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tiền bảo hiểm thân thể |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tiền Đoàn, Đội |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tiền may (mua) đồng phục |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Tiền mua sách giáo khoa |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tiền mua vở viết |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Tiền các khoản thu khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ..v.v.. |  |  |  |  |  |  |

**II. Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Danh mục | Số tiền | Ghi chú |
| Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ |  |  |

  *….., ngày ….. tháng …. năm …….*
 Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên và đóng dấu)

**Biểu mẫu THCS-08**

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)

**THÔNG BÁO**

**Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh**

**và số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ**

 **năm học 2019-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục quyết toán | Tổng kinh phí thu được  | Tổng kinh phí phải nộp đi | Tổng kinh phí được để lại chi | Tổng kinh phí đã chi | Kinh phí còn lại chuyển năm học sau |
| 1 | Tiền học phí |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiền điện |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiền nước uống |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiền trông xe |  |  |  |  |  |
| 5 | Tiền vệ sinh |  |  |  |  |  |
| 6 | Tiền học thêm |  |  |  |  |  |
| 7 | Tiền học Tiếng Anh bổ trợ |  |  |  |  |  |
| 8 | Tiền học kỹ năng sống |  |  |  |  |  |
| 9 | Tiền trải nghiệm  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tiền bảo hiểm Y tế |  |  |  |  |
| 11 | Tiền bảo hiểm thân thể |  |  |  |  |  |
| 12 | Tiền Đoàn, Đội |  |  |  |  |  |
| 13 | Tiền may (mua) đồng phục |  |  |  |  |  |
| 14 | Tiền mua sách giáo khoa |  |  |  |  |  |
| 15 | Tiền mua vở viết |  |  |  |  |  |
| 16 | Tiền các khoản thu khác |  |  |  |  |  |
|  | ..v.v.. |  |  |  |  |  |

**II. Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục | Tổng kinh phí (số tiền) thu được | Tổng kinh phí (số tiền) đã chi | Tổng kimh phí (số tiền) còn lại | Ghichú |
| Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ |  |  |  |  |

  *….., ngày ….. tháng …. năm …….*
 Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên và đóng dấu)

**Biểu mẫu THCS-09**

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)

**THÔNG BÁO**

**Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh;**

 **số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số tiền nộp ngân sách nhà nước**

**và số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ, năm học 2020-2021**

**I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục thu | Số học sinh | Định mức thu | Tổng kinh phí dự toánthu được | Tổng kinh phí thực tế thu được | Tổng kinh phí phải nộp đi | Tổng kinh phí được để lại chi |
| 1 | Tiền học phí |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiền điện |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiền nước uống |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiền trông xe |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tiền vệ sinh |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tiền học thêm |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tiền học Tiếng Anh bổ trợ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tiền học kỹ năng sống |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tiền trải nghiệm  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tiền bảo hiểm Y tế |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tiền bảo hiểm thân thể |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tiền Đoàn, Đội |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tiền may (mua) đồng phục |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Tiền mua sách giáo khoa |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tiền mua vở viết |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Tiền các khoản thu khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ..v.v.. |  |  |  |  |  |  |

**II. Số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ; được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ và số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | Số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ |  |  |
| 2 | Số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ |  |  |
| 3 | Số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước |  |  |

 *….., ngày ….. tháng …. năm …….*
 Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên và đóng dấu)

**Biểu mẫu THCS-10**

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)

**THÔNG BÁO**

**Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh;**

 **số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ, số tiền nộp ngân sách nhà nước**

**và số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ, năm học 2020-2021**

**I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục quyết toán | Tổng kinh phí thu được | Tổng kinh phí phải nộp đi | Tổng kinh phí được để lại chi | Tổng kinh phí đã chi | Tổng kinh phí còn lại |
| 1 | Tiền học phí |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiền điện |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiền nước uống |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiền trông xe |  |  |  |  |  |
| 5 | Tiền vệ sinh |  |  |  |  |  |
| 6 | Tiền học thêm |  |  |  |  |  |
| 7 | Tiền học Tiếng Anh bổ trợ |  |  |  |  |  |
| 8 | Tiền học kỹ năng sống |  |  |  |  |  |
| 9 | Tiền trải nghiệm  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tiền bảo hiểm Y tế |  |  |  |  |  |
| 11 | Tiền bảo hiểm thân thể |  |  |  |  |  |
| 12 | Tiền Đoàn, Đội |  |  |  |  |  |
| 13 | Tiền may (mua) đồng phục |  |  |  |  |  |
| 14 | Tiền mua sách giáo khoa |  |  |  |  |  |
|  | Tiền mua vở viết |  |  |  |  |  |
|  | Tiền các khoản thu khác |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**II. Số tiền được ngân sách nhà nước cấp; được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục | Tổng kinh phí thu được | Tổng kinh phí sử dụng | Tổng kinh phí còn lại | Ghichú |
| 1 | Số tiền được ngân sách nhà nước cấp |  |  |  |  |
| 2 | Số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ |  |  |  |  |

  *….., ngày ….. tháng …. năm …….*
 Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên và đóng dấu)

**Biểu mẫu THCS-12**

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)

**THÔNG BÁO**

**Công khai danh sách học sinh đăng ký xét tuyển (dự thi tuyển sinh)**

 **năm học 2020-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Quê quán | Học sinh trường Tiểu học |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 *….., ngày ….. tháng …. năm …….*
 Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên và đóng dấu)

 **Biểu mẫu THCS-13**

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT PHÙ CỪ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG THCS NGUYÊN HÒA** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Công khai danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập năm học 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Quê quán | Tổng điểm các bài kiểm tra  | Điểm xét tuyển | Ghi chú |
| 1 | Đặng Thị Mỹ Anh | 20/02/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 21 | 12,4 |  |
| 2 | Vũ Bảo Châm | 09/09/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 14,4 | 12,4 |  |
| 3 | Đặng Quốc Đạt | 27/03/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 12,75 | 12,4 |  |
| 4 | Đặng Thị Hồng Hạnh | 10/11/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 14,75 | 12,4 |  |
| 5 | Vũ Thị Quỳnh Hương | 29/01/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 12,7 | 12,4 |  |
| 6 | Nguyễn Thùy Linh | 17/08/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 17,5 | 12,4 |  |
| 7 | Bùi Công Minh | 09/09/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 18,2 | 12,4 |  |
| 8 | Đặng Thị Phương Nguyên | 03/11/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 23 | 12,4 |  |
| 9 | Trần Thị Thảo Nguyên | 01/12/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 26,3 | 12,4 |  |
| 10 | Trần Vũ Công Thành | 06/02/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 18 | 12,4 |  |
| 11 | Đoàn Văn Thắng | 22/10/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 12,85 | 12,4 |  |
| 12 | Nguyễn Tuấn Việt | 14/12/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 14,05 | 12,4 |  |
| 13 | Dương Phúc Việt Anh | 24/11/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 17,25 | 12,4 |  |
| 14 | Đặng Quang Anh | 20/09/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 17,55 | 12,4 |  |
| 15 | Đặng Thị Mai Anh | 06/10/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 14,3 | 12,4 |  |
| 16 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 27/05/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 14,8 | 12,4 |  |
| 17 | Trịnh Hoàng Anh | 02/01/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 22,3 | 12,4 |  |
| 18 | Lê Nguyễn Tùng Chi | 03/05/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 25,45 | 12,4 |  |
| 19 | Nguyễn Đình Duy | 27/09/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 12,45 | 12,4 |  |
| 20 | Lưu Văn Hải Dương | 26/03/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 22,7 | 12,4 |  |
| 21 | Phạm Vũ Quỳnh Giang | 23/03/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 22,05 | 12,4 |  |
| 22 | Đỗ Minh Hải | 30/10/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 23,05 | 12,4 |  |
| 23 | Nguyễn Vũ Hoàng | 29/12/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 15,6 | 12,4 |  |
| 24 | Đặng Thị Khánh Huyền | 18/04/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 13,85 | 12,4 |  |
| 25 | Đặng Thái Hưng | 23/11/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 19,95 | 12,4 |  |
| 26 | Nguyễn Thế Lộc | 01/11/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 14,85 | 12,4 |  |
| 27 | Phạm Khánh Ly | 18/10/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 14 | 12,4 |  |
| 28 | Phạm Văn Mạnh | 29/05/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 13,95 | 12,4 |  |
| 29 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 15/11/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 13,8 | 12,4 |  |
| 30 | Phạm Thị Lệ Quyên | 10/11/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 20,1 | 12,4 |  |
| 31 | Đặng Thị Thanh Thủy | 07/01/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 15,4 | 12,4 |  |
| 32 | Nguyễn Ngọc Anh | 31/07/2007 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | 16,5 | 12,4 |  |

 *Nguyên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2022*
 **HIỆU TRƯỞNG**

 **Đặng Hùng Cường**

 **Biểu mẫu THCS-12**

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT PHÙ CỪ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG THCS NGUYÊN HÒA** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Công khai danh sách học sinh đăng ký xét tuyển (dự thi tuyển sinh) năm học 2022-2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Thường trú** | **Học sinh trường Tiểu học** |
| 1 | Lê Thị Hải Anh | 27/08/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 2 | Phạm Việt Anh | 02/02/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 3 | Trần Lê Ngọc Anh | 12/01/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 4 | Phạm Anh Dũng | 05/11/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 5 | Vũ Quang Đức | 21/04/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 6 | Đặng Thị Thu Hà | 07/07/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 7 | Phạm Xuân Hải | 30/12/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 8 | Đặng Khánh Hòa | 14/01/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 9 | Đặng Xuân Hòa | 12/02/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 10 | Đặng Thị Ngọc Hơn | 08/11/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 11 | Vũ Hoàng Quốc Huy | 04/07/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 12 | Đỗ Ngọc Lan | 05/02/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 13 | Nguyễn Phương Linh | 02/06/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 14 | Lưu Hoàng Long | 29/11/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 15 | Vũ Hồng Ngát | 10/03/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 16 | Đỗ Thị Ánh Ngọc | 12/07/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 17 | Lê Thiện Nhân | 01/10/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 18 | Phạm Thị Hà Phương | 06/01/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 19 | Phạm Minh Quân | 01/05/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 20 | Phạm Ngọc Quân | 16/01/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 21 | Đặng Đức Thắng | 22/01/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 22 | Phạm Thị Anh Thư | 13/07/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 23 | Phạm Văn Tiến | 11/11/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 24 | Đặng Thùy Trang | 08/03/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 25 | Nguyễn Quốc Triệu | 21/03/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 26 | Nguyễn Đỗ Huy Trường | 06/05/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 27 | Lê Thị Kiều Vân | 04/02/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 28 | Đỗ Nguyễn Tường Vy | 30/04/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 29 | Đặng Hải Yến | 25/07/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 30 | Đinh Thị Ngọc Yến | 26/10/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 31 | Lê Hoàng Hiệp | 10/09/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 32 | Đặng Thị Vân Anh | 01/09/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 33 | Lê Thị Mai Anh | 18/09/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 34 | Nguyễn Hoàng Anh | 09/08/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 35 | Phạm Thị Lan Anh | 18/09/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 36 | Phạm Gia Bảo | 13/01/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 37 | Đặng Đình Cường | 03/12/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 38 | Dương Bảo Diệp | 11/11/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 39 | Phạm Thị Kim Dung | 06/03/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 40 | Phạm Tiến Dũng | 08/02/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 41 | Vũ Đức Duy | 30/11/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 42 | Đặng Thị Ngọc Duyên | 03/10/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 43 | Vũ Thành Đạt | 06/03/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 44 | Trần Thanh Hải | 22/09/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 45 | Trần Tuấn Hiệp | 06/06/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 46 | Phan Bảo Hiếu | 12/12/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 47 | Trần Lê Khánh Huyền | 28/10/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 48 | Đặng Gia Khánh | 17/08/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 49 | Vũ Thị Minh Khánh | 11/03/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 50 | Trần Minh Khuê | 05/09/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 51 | Bùi Văn Kiên | 27/04/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 52 | Đặng Mai Lan | 18/04/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 53 | Đặng Mai Linh | 11/06/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 54 | Đặng Thành Nam | 03/08/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 55 | Trần Thị Thảo Nguyên | 19/01/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 56 | Lê Minh Phong | 02/05/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 57 | Trần Xuân Quảng | 27/04/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 58 | Đặng Nhật Thiên | 25/10/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 59 | Phạm Huyền Trang | 08/10/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 60 | Đặng Xuân Tuấn | 12/12/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 61 | Phạm Thanh Tùng | 29/04/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 62 | Trần Chí Dũng | 15/12/2010 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |
| 63 | Đỗ Quang Hào | 24/06/2011 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Tiên Dược B |
| 64 | Đỗ Thị Phương Anh | 03/7/2010 | Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Phước Hòa |
| 65 | Bùi Đức Khánh | 13/9/2010 | Tam Đa-Phù Cừ-Hưng Yên | Tiểu học Nguyên Hòa |

*Nguyên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2022*
 **HIỆU TRƯỞNG**

 **Đặng Hùng Cường**