|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3**  **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TÊN TRƯỜNG...........**  Số:.................. | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *...... , ngày ..... tháng ...... năm ....* |

**BÁO CÁO**

**CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**

**NĂM HỌC 2021 - 2022**

**I. Đặc điểm tình hình:**

- Loại hình: Công lập/Ngoài công lập

- Năm thành lập:

**II. Tình hình thực hiện quy trình tự đánh giá:**

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá:

- Số quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, ngày ban hành, số lượng thành viên

2. Lập kế hoạch tự đánh giá:

- Thời điểm lập kế hoạch

- Những điều chỉnh, bổ sung đối với kế hoạch

3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng

- Thời điểm thực hiện

- So với kế hoạch tự đánh giá: đúng/ sớm/ trễ /chưa đến tiến độ

- Lý do không đúng tiến độ

4. Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí

- Thời điểm thực hiện

- So với kế hoạch tự đánh giá: đúng/ sớm/ trễ /chưa đến tiến độ

- Lý do không đúng tiến độ

5. Viết báo cáo tự đánh giá

- Thời điểm thực hiện

- So với kế hoạch tự đánh giá: đúng/ sớm/ trễ /chưa đến tiến độ

- Lý do không đúng tiến độ

6. Công bố báo cáo tự đánh giá

- Thời điểm thực hiện

- So với kế hoạch tự đánh giá: đúng/ sớm/ trễ /chưa đến tiến độ

- Lý do không đúng tiến độ

7. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá

- Thời điểm thực hiện

- So với kế hoạch tự đánh giá: đúng/ sớm/ trễ /chưa đến tiến độ

- Lý do không đúng tiến độ

**II. Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng được đề ra:**

- Báo cáo tự đánh giá năm học 2021-2022

- Báo cáo nhận xét của đoàn đánh giá ngoài năm học 2021-2022

Những kế hoạch cải tiến chất lượng đã thực hiện, thời gian thực hiện và hoàn thành *(liệt kê theo từng tiêu chuẩn)*

**Tiêu chuẩn 1:**

- …

- …

**Tiêu chuẩn 2:**

- …

- …

**Tiêu chuẩn 3:**

- …

- …

**Tiêu chuẩn 4:**

- …

- …

**Tiêu chuẩn 5:**

- …

- …

3. Những kế hoạch cải tiến chất lượng không thực hiện được: *(liệt kê theo từng tiêu chuẩn)*

**Tiêu chuẩn 1:**

- … Lý do Kiến nghị (nếu có)

- … Lý do Kiến nghị (nếu có)

**Tiêu chuẩn 2:**

- … Lý do Kiến nghị (nếu có)

- … Lý do Kiến nghị (nếu có)

**Tiêu chuẩn 3:**

- … Lý do Kiến nghị (nếu có)

- … Lý do Kiến nghị (nếu có)

**Tiêu chuẩn 4:**

- … Lý do Kiến nghị (nếu có)

- … Lý do Kiến nghị (nếu có)

**Tiêu chuẩn 5:**

- … Lý do Kiến nghị (nếu có)

- … Lý do Kiến nghị (nếu có)

**III. Kiến nghị và đề xuất:**

- Đối với công tác tự đánh giá

- Đối với việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng

- Thời điểm đăng ký đánh giá ngoài *(ghi rõ đánh giá ngoài để đạt kiểm định chất lượng giáo dục hay chuẩn quốc gia hay cả hai)*

**TM. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

(Ký tên và đóng dấu)

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**

**NĂM HỌC 2021 - 2022**

**TRƯỜNG………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường** | **Công lập** | **Ngoài công lập** | **Đã đánh giá ngoài**  **(năm)** | **Kết quả tự đánh giá**  **NH 2021-2022** | | **Kết quả tự đánh giá**  **NH 2022-2023 (dự kiến)** | | | **Thời gian đăng ký đánh giá ngoài**  **NH 2022-2023**  **(tháng/năm)**  **( Lưu ý các trường tái KĐ)** |
| **Đạt** | **Không đạt** | **Đạt** | **Không đạt** | **Thời điểm (hoặc dự kiến) hoàn thành tự đánh giá** |  | |
| … | x |  | 2014 | Mức… |  | Mức… |  |  | 10/2022 | |
|  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | |
|  |  | x |  |  |  |  |  | … |  | |