**Biểu: DANH MỤC CÁC TRƯỜNG THỰC HIỆN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2024**

*(Tổng hợp trên cơ sở đề nghị điều chỉnh của các huyện/TP)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Đơn vị** (Huyện/TP) | **Cấp học** | **Cộng** |
| **Mầm non** | **Tiểu học** | **TH&THCS** | **THCS** |
| **2024** | Ba Bể | MN Yến Dương |  | TH&THCS Yến Dương |  | **02** |
| Bạch Thông |  **MN Nguyên Phúc** |  | **1. TH&THCS Vi Hương**2.TH&THCS Vũ Muộn |  | **03** |
| Chợ Đồn | 1. MN Nam Cường**2. MN Tân Lập** |  | TH&THCS Yên Phong |  | **03** |
| Chợ Mới | 1. MN Cao Kỳ2. MN Quảng Chu |  |  |  | **02** |
| Na Rì | 1. MN Liêm Thủy2. MN Xuân Dương |  | TH&THCS Xuân Dương |  | **03** |
| Ngân Sơn | MN Hiệp Lực |  |  |  | **01** |
| Pác Nặm |  | **PTDTBT TH Bằng Thành II** |  |  | **01** |
| TP Bắc Kạn |  |  | TH&THCS Nông Thượng |  | **01** |
| ***Toàn tỉnh*** | ***9*** | ***1*** | ***06*** | ***0*** | ***16*** |

***Ghi chú:***

*- 05 huyện/TP* ***giữ nguyên số lượng và tên trường*** *trong biểu danh mục các trường thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024 kèm theo Quyết định 374/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh: Chợ Mới (02 trường) Na Rì (03 trường), TP Bắc Kạn (01 trường), Ba Bể (02 trường) và Ngân Sơn (01 trường).*

*- 03 huyện* ***có sự thay đổi tên trường*** *so với biểu danh mục các trường thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024 kèm theo Quyết định 374/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:*

*+ Bạch Thông: Giữ nguyên số lượng 03 trường nhưng có thay đổi tên trường (MN Nguyên Phúc thay cho TH&THCS Mỹ Thanh, TH&THCS Vi Hương thay cho MN Mỹ Thanh).*

*+ Huyện Chợ Đồn: Giữ nguyên số lượng 03 trường nhưng có thay đổi tên trường: trường MN Tân Lập thay cho trường TH&THCS Nam Cường.*

*+ Huyện Pác Nặm: Giữ nguyên số lượng 01 trường nhưng có thay đổi tên trường (trường PTDTBT TH Bằng Thành II thay cho trường PTDTBT TH&THCS Nhạn Môn).*

*Tổng số trường trong danh mục là 16 trường*