|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN THÁP MƯỜI **TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG XUÂN**  Số: 72 /BC - THCS.TX  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Tháp Mười, ngày 08 tháng 6 năm 2022* |

**BÁO CÁO**

**Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và quy trình lựa chọn sách giáo khoa**

**trong cơ sở giáo dục phổ thông**

***(Thời kỳ báo cáo: từ 01/01/2021 đến 31/5/2022)***

Thực hiện Quyết định số 1449/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thanh tra Trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) và quy trình lựa chọn SGK, trường trung học cơ sở Trường Xuân báo cáo như sau:

**I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Trường trung học cơ sở Trường Xuân được thành lập từ năm 2006 theo Quyết định số 60/QĐUB, ngày 26/07/2004 của UBND huyện Tháp Mười. Cơ sở trường đặt trên tuyến lộ ĐT.844 thuộc ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Trường trung học cơ sở là cơ quan chuyên môn, giúp UBND huyện Tháp Mười thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của chính phủ. Đồng thời trường trung học cơ sở chịu sự quản lý của Phòng GD huyện Tháp Mười về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ cấu tổ chức của Trường Trung học cơ sở gồm: Hội đồng trường; Lãnh đạo trường: Gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Các hội đồng khác trong nhà trường; Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể trong nhà trường; Tổ chuyên môn; Tổ Văn phòng.

Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên đến 100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường gồm: Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 276/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 328/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 11/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022; Công văn số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Bộ GDĐT về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2022- 2023; Công văn số 363/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Sở GDĐT về việc thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Công văn số 368/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 24/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 7, 10 năm học 2022-2023.

**II. VIỆC TỔ CHỨC VÀ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA**

**1.** Việc tổ chức giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá lựa chọn SGK

a. Việc cung cấp SGK cho giáo viên nghiên cứu (Thực trạng, khó khăn)

Sách giáo khoa phục vụ cho giáo viên nghiên cứu chủ yếu được cung cấp qua link đối với Sách giáo khoa lớp 6, đối với Sách giáo khoa lớp 7 thì mỗi bộ sách được cấp 1 bản để nghiên cứu và có gởi link.

b. Việc hướng dẫn và tổ chức cho giáo viên nghiên cứu SGK

Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

c. Việc bỏ phiếu lựa chọn SGK tại tổ/nhóm chuyên môn và báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục SGK được lựa chọn.

Giáo viên thực hiện bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo với người đứng đầu danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn.

**2.** Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK (thành phần dự họp, công tác thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 (một) SGK cho mỗi môn học; báo cáo Sở GDĐT đối vối cấp THPT, Phòng GDĐT đối vối cấp tiểu học và trung học cơ sờ) danh mục SGK do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn.

Trường tổ chức nghiên cứu, thảo luận kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Việc thảo luận lựa chọn sách giáo khoa có tham khảo ý kiến của đại diện cha mẹ học sinh. Từ đó nhà trường đề xuất danh mục sách giáo khoa các môn học lựa chọn và báo cáo danh mục này với Phòng GDĐT.

**3.** Danh mục SGK đề xuất lựa chọn có chữ kí của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ trưởng tổ chuyên môn.

Việc họp đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ghi biên bản và có chữ ký của tất cả các thành viên và người đứng đầu đơn vị.

**4.** Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục phổ thông theo Công văn số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 3 tháng 3 năm 2022 về việc tổ chức lựa chọn SGK chuẩn bị triển khai năm học 2022 - 2023 và các văn bản của các cấp quản lí.

Báo cáo kết quả thực hiện lựa chọn sách giáo khoa cuả nhà trường gởi về Phòng Giáo dục đúng thời gian quy định.

**5.** Thông báo danh mục SGK được UBND cấp Tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

Danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt được nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên qua zalo, gmail. Đồng thời nhà trường có đăng danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt trên Website của trường.

**6.** Việc sử dụng SGK đã được UBND cấp Tỉnh phê duyệt trong quá trình dạy và học.

Sử dụng đúng sách giáo khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt trong quá trình dạy và học

**7.** Tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK (nếu có).

Không

**8.** Thống kê theo phụ lục đính kèm

Không

**III. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA**

**1.** Thống kê các cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền đối với Phòng GDĐT giai đoạn từ 01/01/2021-31/5/2022 (của Bộ GDĐT/Sở GDĐT/Phòng GDĐT)

(chuẩn bị các kết luận thanh tra, kiểm tra đã tiếp nhận)

**2.** Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra Trường

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Kết luận thanh tra, kiểm tra**(ghi rõ số, ngày tháng, trích dẫn) | **Các kiến nghị đã nêu trong kết luận** | **Thực hiện/chưa thực hiện** | **Nguyên nhân chưa thực hiện** |
|  |  |  |  |  |

(minh chứng về việc đã thực hiện kết luận)

**IV. ĐÁNH GIÁ (tự đánh giá đối với nội dung kiểm tra)**

**1.** Ưu điểm, thuận lợi

Trường nhận được đầy đủ các văn bản của cấp trên về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa. Được cung cấp đường link để nghiên cứu sách giáo khoa trước khi lựa chọn.

**2.** Hạn chế, tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

Không.

**V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

**Không.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)***(Đã ký)****Nguyễn Hữu Nghị**  |

**PHỤ LỤC, ĐÍNH KÈM ĐỀ CƯƠNG 3**

*(Đính kèm Công văn số 783/SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2022)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  UBND HUYỆN THÁP MƯỜI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG XUÂN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC***(Kèm theo Báo cáo số 72 ngày 08/6/2022 của Trường THCS Trường Xuân)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/****HOẠT ĐỘNG** **GIÁO DỤC** | **NĂM HỌC 2021** | **NĂM HỌC 2022** |
| **Nhà xuất bản giáo dục (bộ sách chân trời sáng tạo)** | **Nhà xuất bản giáo dục (bộ sách kết nối tri thức)** | **Nhà xuất bản giáo dục (bộ sách cánh diều)** | **Nhà xuất bản giáo dục (bộ sách chân trời sáng tạo)** | **Nhà xuất bản giáo dục (bộ sách kết nối tri thức)** | **Nhà xuất bản giáo dục (bộ sách cánh diều)** |
| Sách được giới thiệu tới nhà trường, GV (\*) | Sách được tổ chuyên môn nghiên cứu (\*) | Tỉ lệ % GV trong tổ chuyên môn bỏ phiếu đề xuất lựa chọn | Sách được cơ sở giáo dục lựa chọn | Sách được giới thiệu tới nhà trường, GV (\*) | Sách được tổ chuyên môn nghiên cứu (\*) | Tỉ lệ % GV trong tổ chuyên môn bỏ phiếu đề xuất lựa chọn | Sách được cơ sở giáo dục lựa chọn | Sách được giới thiệu tới nhà trường, GV (\*) | Sách được tổ chuyên môn nghiên cứu (\*) | Tỉ lệ % GV trong tổ chuyên môn bỏ phiếu đề xuất lựa chọn | Sách được cơ sở giáo dục lựa chọn | Sách được giới thiệu tới nhà trường, GV (\*) | Sách được tổ chuyên môn nghiên cứu (\*) | Tỉ lệ % GV trong tổ chuyên môn bỏ phiếu đề xuất lựa chọn | Sách được cơ sở giáo dục lựa chọn | Sách được giới thiệu tới nhà trường, GV (\*) | Sách được tổ chuyên môn nghiên cứu (\*) | Tỉ lệ % GV trong tổ chuyên môn bỏ phiếu đề xuất lựa chọn | Sách được cơ sở giáo dục lựa chọn | Sách được giới thiệu tới nhà trường, GV (\*) | Sách được tổ chuyên môn nghiên cứu (\*) | Tỉ lệ % GV trong tổ chuyên môn bỏ phiếu đề xuất lựa chọn | Sách được cơ sở giáo dục lựa chọn |
|  1 | Môn Ngữ văn | **x** | **x** | **6/6** | **x** | **x** | **x** | **2/6** |  | **x** | **x** | **1/6** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **6/6** | **x** |
|  2 | MônGDCD | **x** | **x** | **6/6** | **x** | **x** | **x** | **2/6** |  | **x** | **x** | **1/6** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **6/6** | **x** |
|  3 | Môn Toán | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **7/7** | **x** | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **7/7** | **x** | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  |
| **4** | Môn Tin | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **7/7** | **x** | **x** | **x** | **0** | **x** | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **7/7** | **x** | **x** | **x** | **0** |  |
| **5** | Môn KHTN | **x** | **x** | **9/11** | **x** | **x** | **x** | **2/11** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **9/9** | **x** | **x** | **x** | **3/9** |  | **x** | **x** | **4/9** |  |
| **6** | Môn Công nghệ | **x** | **x** | **9/11** | **x** | **x** | **x** | **2/11** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **9/9** | **x** | **x** | **x** | **5/9** |  | **x** | **x** | **3/9** |  |
| **7** | Môn GDTC | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **3/3** | **x** | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **3/3** | **x** | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  |
| **8** | Môn Mỹ Thuật | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **3/3** | **x** | **x** | **x** | **3/3** | **x** | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  |
| **9** | Môn Âm nhạc | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **1/1** | **x** | **x** | **x** | **1/1** | **x** | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  |
| **10** | Môn HĐTN | **x** | **x** | **5/5** | **x** | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **5/5** | **x** |
| **11** | Môn Lịch sử- Địa lý | **x** | **x** | **5/5** | **x** | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **5/5** | **x** | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **0** |  |
| **12** | Môn Tiếng anh  | **x** | **x** | **0** |  | **x** | **x** | **3/4** | **x** | **x** | **x** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

 |

*(\*) Đánh dấu X tương ứng với môn học/hoạt động giáo dục được lựa chọn*