PHỤ LỤC 1

*(Theo KH Số 82 /KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nôị dung** | **Đơn vi thực hiện** | **Thòi gian hoàn thành** | **Ghi chú** |
| **I.** | **Công tác quy hoạch** |  |  |  |
| 1. | Xây dựng “Đề án quy hoạch mạng lưới trường học và mời gọi đầu tư giai đoạn 2019 - 2025 và định hướng đến năm 2030” | Sở GD&ĐT | 6/2019 |  |
| **II.** | **Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên** |  |  |  |
| 1. | Kế hoạch rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 | Sở GD&ĐT, ƯBND các huyện, thành phố | 8/2019 |  |
| 2. | Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên | Sở GD&ĐT, ƯBND các huyện, thành phố | 9/2019 |  |
| 3. | Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch | Sở GD&ĐT | 2019 đến  2024 |  |
| **III.** | **Biên soạn chương trình giáo dục địa phương** |  |  |  |
| 1. | Thành lập Hội đồng biên soạn và Hội đồng thẩm định | Ban Chỉ đạo | 6/2019 |  |
| 2. | Xây dựng kế hoạch biên soạn | Ban Chỉ đạo | 7/2019 |  |
| 3. | Tổ chức biên soạn | Ban Biên tập | Từ 9/2019 đến 3/2020 |  |
| 4. | Tổ chức thẩm định | Hội Đồng thẩm định | 4/2020 |  |
| 5 | Tập huấn cho giáo viên | Ban Biên tập | 6-7/2020 |  |
| **IV.** | **Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, công nghệ thông tin** |  |  |  |
| 1. | Rà soát, báo cáo nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từ năm 2019 đến năm 2025 | Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố | 7/2019 |  |

PHỤ LỤC 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung thực hiện** |  |  | **Lộ trình và nguồn kinh phí thực hiện** | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương |
| 2. | * Biên soạn chương trình giáo dục địa phương * Kinh phí tập huấn | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương |
| 3. | Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương |
| 4. | Mua sắm thiết bị dạy học | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương |
| 5. | Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương |
| 6. | Chi phí khác | Trung ương? địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương | Trung ương, địa phương |

*(Theo KH Số 82 /KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh)*

**Phụ lục 3: Lộ trình thực hiện chương trình GDPT**

*(Theo KH Số 82 /KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm học** | **Lớp 1** | **Lớp**  **2** | **Lớp 3** | **Lớp 4** | **Lớp 5** | **Lớp 6** | **Lớp 7** | **Lớp**  **8** | **Lớp**  **9** | **Lớp**  **10** | **Lớp**  **11** | **Lớp**  **12** |
| 2020-2021 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2022 | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 2022-2023 | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  |
| 2023-2024 | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |
| 2024-2025 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

**Phụ lục 4: Quy định chương trình khung đối với GDPT**

*(Theo KH Số 82 /KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh)*

**1. Nội dung giáo dục cấp Tiểu học**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung giáo** | **Số tiết/năm học** | | | | | | |
| **Lớp 1** | | **Lớp 2** | **Lớp 3** | | **Lớp 4** | **Lớp 5** |
| **Môn học bắt buôc**  • • | | | | | | | |
| Tiếng Việt | 420 | | 350 | 245 | | 245 | 245 |
| Toán | 105 | | 175 | 175 | | 175 | 175 |
| Ngoại ngữ 1 |  | |  | 140 | | 140 | 140 |
| Đạo đức | 35 | | 35 | 35 | | 35 | 35 |
| Tự nhiên và Xã hội | 70 | | 70 | 70 | |  |  |
| Lịch sử và Địa lí |  | |  |  | | 70 | 70 |
| Khoa học |  | |  |  | | 70 | 70 |
| Tin học và Công nghệ |  | |  | 70 | | 70 | 70 |
| Giáo dục thể chất | 70 | | 70 | 70 | | 70 | 70 |
| Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) | 70 | | 70 | 70 | | 70 | 70 |
| **Hoạt động giáo dục bắt buộc** | | | | | | | |
| Hoạt động trải nghiệm | 105 | | 105 | 105 | | 105 | 105 |
| **Môn học tự chọn** | | | | | | | |
| Tiêng dân tộc thiêu sô | 70 | 70 | | | 70 | 70 | 70 |
| Ngoại ngữ l: | 70 | 70 | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung giáo dục** | **Số tiết/năm học**  **•** | | | | |
| **Lớp 1** | **Lớp 2** | **Lớp 3** | **Lớp 4** | **Lớp 5** |
| **Tổng số tiết/năm học** *(không kể các môn học tự chọn)* | **875** | **875** | **980** | **1.050** | **1.050** |
| **Số tiết trung bình/tuần** *(không kể các môn học tự chọn)* | **25** | **25** | **28** | **30** | **30** |

**2. Nội dung giáo dục cấp THCS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Số tiết/năm học** | | | |
| **Lớp 6** | **Lớp 7** | **Lớp 8** | **Lớp 9** |
| **Môn học bắt buộc** | | | | |
| Ngữ văn | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Toán | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ngoại ngữ 1 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Giáo dục công dân | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Lịch sử và Địa lí | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Khoa học tự nhiên | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Công nghệ | 35 | 35 | 52 | 52 |
| Tin học | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Giáo dục thể chất | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Hoạt động giáo dục bắt buôc** |  |  |  |  |
| Hoạt động trải nghiệm, huớng nghiệp | 105 | 105 | 105 | 105 |
| **Nội dung giáo dục của địa phương** | 35 | 35 | 35 | 35 |
| **Môn học tự chọn**  • • • | | | | |
| Tiếng dân tộc thiêu số | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Ngoại ngữ 2: | 105 | 105 | 105 | 105 |
| **Tổng số tiết học/năm học** *(không kể các môn học tự chọn)* | **1.015** | **1.015** | **1.032** | **1.032** |
| **Số tiết học trung bình/tuần** *(không kể các môn học tự chọn)* | **29** | **29** | **29,5** | **29,5** |

| **Nội dung giáo dục 1** | | | **Số tiết/năm học/lớp** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Môn học bắt buộc** | Toán | | 105 |
| Ngữ văn | | 105 |
| Ngoại ngữ 1 | | 105 |
|  | Giáo dục thể chất | | 70 |
| Giáo dục QP và an ninh | | 35 |
| **Môn học lựa chọn**  • • • | | | |
| Nhóm môn khoa học xã hội | Lịch sử | 70 | |
| Địa lí | 70 | |

**3. Nội dung giáo dục cấp THPT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung giáo dục** | | **Số tiết/năm học/lớp** |
|  | Giáo dục kinh tế và pháp luật | 70 |
| Nhóm môn khoa học tự nhiên | Vật lí | 70 |
| Hoá học | 70 |
| Sinh học | 70 |
| Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật | Công nghệ | 70 |
| Tin học | 70 |
| Âm nhạc | 70 |
| Mĩ thuật | 70 |
| **Chuyên đề học tập lựa chọn** (3 cụm chuyên đề) | | 105 |
| **Hoạt động giáo dục băt buộc** | Hoạt động trải nghiệm, hướng | 105 |
| **Nội dung giáo dục của địa phương** | | 35 |
| **Môn hoc tư chon** | | |
| Tiếng dân tộc thiểu số | | 105 |
| Ngoại ngữ 2: | | 105 |
| **Tổng số tiết học/năm học** *(không kể các môn học tự chọn)* | | **1.015** |
| **Số tiết học trung bình/tuần** *(không kể các môn học tự chọn)* | | **29** |