|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **TÊN ĐƠN VỊ**  Số: /BC-…….. | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2023* |

# BÁO CÁO

**Công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2023 - 2024**

## **I. Đặc điểm, tình hình**

## **II. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024**

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng

- Công tác Chính trị tư tưởng

- Công tác xây dựng Đảng

- Công tác Cán bộ

- Công tác Kiểm tra giám sát

- Công tác đoàn thể

- Công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

2. Công tác tuyển sinh, đào tạo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Trường** | **Tuyển sinh năm học 2022 - 2023** | | | **Tuyển sinh năm học 2023 - 2024** | | |
| *Tổng chỉ tiêu* | *Số nhập học* | *Tỷ lệ (%)* | *Tổng chỉ tiêu* | *Số nhập học* | *Tỷ lệ (%)* |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cao đẳng |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nghề sơ cấp, ngắn hạn |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Liên kết đào tạo |  |  |  |  |  |  |

3. Việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Trường** | **Số tốt nghiệp** | **Số có việc làm** | | **Số có việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo** | |
| *Số lượng* | *Tỷ lệ (%)* | *Số lượng* | *Tỷ lệ (%)* |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |
| 1 | Cao đẳng |  |  |  |  |  |
| 2 | Trung cấp |  |  |  |  |  |
| 3 | Khác |  |  |  |  |  |

4. Công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

- Đối với trường:*(ghi rõ tháng/ năm và đơn vị thực hiện kiểm định)*

**-** Đối với các ngành đào tạo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên ngành** | **Kiểm định chất lượng**  **chương trình đào tạo theo quy định của Bộ**  **LĐTBXH** | | **Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn khác** | | |
| *Đã KĐ (ghi tháng/ năm KĐ)* | *Chưa KĐ* | *Đã KĐ (ghi tháng/ năm KĐ)* | *Chưa KĐ* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### 5. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Trường** | **Tổng số** | **Trình độ đào tạ** | | | **o** | **Nghiệp vụ sư phạm** | |
| *Tiến sĩ* | *Thạc sĩ* | *Đại học* | *Dưới đại học* | *Có* | *Không* |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |
| Biên chế | | | | | | | | | |
| 1 | Lãnh đạo trường |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lãnh đạo khoa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trưởng khoa |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Giảng viên, giáo viên |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
| Hợp đồng, thỉnh giảng | | | | | | | | | |
| 6 | Giảng viên, giáo viên |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |

### 6. Xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, phương tiện dạy học

### 7. Tình hình triển khai thực hiện nội dung liên quan Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020 – 2025

### 8. Công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo

### 9. Công tác hợp tác quốc tế

### 10. Công tác hợp tác doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho HSSV

11. Công tác giảng dạy văn hóa THPT theo Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT

### 12. Công tác hướng nghiệp, phần luồng học sinh (THCS, THPT)

13. Công tác liên kết, phối hợp giáo dục, đào tạo

14. Công tác khác

**III. Đề xuất, kiến nghị**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  -  - Lưu: | **HIỆU TRƯỞNG**  *(Ký tên và đóng dấu)* |

### 