THÔNG BÁO
Về việc chỉ tiêu tuyển sinh mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2015–2016


UBND Tỉnh thông báo chỉ tiêu tuyển sinh mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2015-2016 như sau:

1. Tuyển sinh mầm non

Huy động và thu nhận khoảng 15% trẻ dụng độ tuổi vào nhà trẻ; mẫu giáo 3 độ tuổi (từ 3 đến 5 tuổi) khoảng 70%, trong đó chậu 5 tuổi là 100%. Tổng số trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo của từng địa phương như sau:

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Huyện, thị xã, thành phố</th>
<th>Công lập</th>
<th>Ngoại công lập</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Nhà trẻ</td>
<td>Mẫu giáo</td>
<td>Trẻ 05 tuổi</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Thanh phố Tuy Hòa</td>
<td>500</td>
<td>3.200</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Thị xã Sông Cầu</td>
<td>150</td>
<td>2.900</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Huyện Đồng Xuân</td>
<td>200</td>
<td>1.860</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Huyện Tuy An</td>
<td>100</td>
<td>2.615</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Huyện Đồng Hòa</td>
<td>200</td>
<td>2.390</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Huyện Sông Hinh</td>
<td>250</td>
<td>2.470</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Huyện Tây Hòa</td>
<td>300</td>
<td>2.850</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Huyện Phú Hòa</td>
<td>400</td>
<td>3.350</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Huyện Sơn Hòa</td>
<td>100</td>
<td>2.710</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Cộng</strong></td>
<td>2.200</td>
<td><strong>24.345</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Tuyển sinh vào lớp 1

2.1. Phố thông
Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, van động tất cả học sinh trong độ tuổi bỏ học đến trường. Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2015-2016 là 15.148 học sinh, chi tiết như sau:

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Huyện, thị xã, thành phố</th>
<th>Chỉ tiêu (học sinh)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Thành phố Tuy Hòa</td>
<td>2.585</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Thị xã Sông Cầu</td>
<td>1.650</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Huyện Đồng Xuân</td>
<td>887</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Huyện Tuy An</td>
<td>2.358</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Huyện Đồng Hòa</td>
<td>1.939</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Huyện Sông Hình</td>
<td>1.116</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Huyện Tây Hòa</td>
<td>1.838</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Huyện Phú Hòa</td>
<td>1.600</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Huyện Son Hòa</td>
<td>1.175</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Cộng</strong></td>
<td><strong>15.148</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.2. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên

Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trung tâm xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh với số lượng học sinh toàn Trung tâm là 120 học sinh;

3. Tuyển học sinh vào lớp 6

Huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2014 - 2015 vào lớp 6, van động học sinh bỏ học đến trường. Tuyển học sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016 là 15.298 học sinh. Chi tiết như sau:

3.1. Đối với các huyện, thị xã, thành phố

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Huyện, thị xã, thành phố</th>
<th>Chỉ tiêu (học sinh)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Thành phố Tuy Hòa</td>
<td>2.680</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Thị xã Sông Cầu</td>
<td>1.652</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Huyện Đồng Xuân</td>
<td>719</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Huyện Tuy An</td>
<td>1.798</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Huyện Đồng Hòa</td>
<td>2.064</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Huyện Sông Hình</td>
<td>857</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Huyện Tây Hòa</td>
<td>1.890</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Huyện Phú Hòa</td>
<td>1.695</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Huyện Son Hòa</td>
<td>870</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Cộng</strong></td>
<td><strong>14.225</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.2. Đối với các trường THCS & THPT

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Đơn vị</th>
<th>Chỉ tiêu (học sinh)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>THCS&amp;THPT Chu Văn An</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>THCS&amp;THPT Nguyễn Bá Ngọc</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>THCS&amp;THPT Nguyễn Khuyên</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>THCS&amp;THPT Nguyễn Viết Xuân</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>THCS&amp;THPT Võ Nguyên Giáp</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>THCS&amp;THPT Võ Thị Sáu</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>THCS&amp;THPT Võ Văn Kiệt</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Cộng</td>
<td>913</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.3. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú

Tổng số học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở được tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2015 – 2016 là 160 học sinh, được phân bố như sau:

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Đơn vị</th>
<th>Chỉ tiêu (học sinh)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Trường PTĐTNT Sơn Hòa</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Trường PT ĐINT Đồng Xuân</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Trường PTĐTNT Sông Htính</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tổng cộng</td>
<td>160</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Tổng số học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở thuộc dien hướng chẽ dỗ học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGĐT ngày 29/5/2009 của liên Bộ Tài chính – Giáo dục và Đào tạo là 613/627 học sinh, cụ thể như sau:
  + Trường phổ thông dân tộc nội trú Sông Htính là 229 học sinh;
  + Trường phổ thông dân tộc nội trú Sơn Hòa là 188 học sinh;
  + Trường phổ thông dân tộc nội trú Đồng Xuân là 196 học sinh.

- TY lệ học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở dien hướng chẽ dỗ học nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGĐT ngày 29/5/2009 so với tổng số học sinh học DTTS học tại các trường THCS là 15,1%.

4. Tuyển học sinh vào lớp 10

4.1. Đối với các trường công lập: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập là 12.034 học sinh, tương ứng với 83,5% học sinh đang học lớp 9 năm học 2014-2015. Chỉ tiêu tuyển sinh từng trường như sau:

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Đơn vị</th>
<th>Chỉ tiêu (học sinh)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>THPT Ngô Gia Tự</td>
<td>572</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>THPT Nguyễn Huệ</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>THPT Nguyễn Trãi</td>
<td>572</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>THPT Nguyễn Trường Tổ</td>
<td>308</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Đơn vị</td>
<td>Chỉ tiêu (học sinh)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>THCS&amp;THPT Nguyễn Văn Xuân</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>THCS&amp;THPT Võ Thị Sâu</td>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>THPT Lê Thành Phượng</td>
<td>616</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>THPT Trần Phú</td>
<td>396</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>THPT Lê Hồng Phong</td>
<td>660</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>THPT Nguyễn Thị Minh Khai</td>
<td>484</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>THPT Phan Văn Đông</td>
<td>484</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>THCS&amp;THPT Võ Văn Kiệt</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>THPT Nguyễn Du</td>
<td>440</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>THPT Tôn Đức Thắng</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>THPT Trần Bình Trọng</td>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>THPT Trần Quốc Tuấn</td>
<td>572</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>THPT Trần Suyễn</td>
<td>440</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>THCS&amp;THPT Nguyễn Bá Ngọc</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>THPT Phan Bội Châu</td>
<td>616</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>THCS&amp;THPT Nguyễn Khuyên</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>THCS&amp;THPT Võ Nguyên Giáp</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>THPT Phan Chu Trinh</td>
<td>528</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>THPT Phan Đình Phùng</td>
<td>572</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>THCS&amp;THPT Chu Văn An</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>THPT Nguyễn Thái Bình</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>THPT Lê Lợi</td>
<td>484</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>THPT Lê Trọng Kiên</td>
<td>616</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>THPT Nguyễn Công Trú</td>
<td>308</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>THPT Nguyễn Văn Linh</td>
<td>396</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>PTĐTNT Tịnh</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>THPT chuyên Lương Văn Chánh</td>
<td>315</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cộng: 12.034

Trong đó:

a) Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh tuyển sinh 9 lớp với 315 học sinh. Số lớp chuyên các môn và học sinh như sau:

- Lớp chuyên Toán: 2 lớp (70 học sinh);
- Lớp chuyên Tin học: 1 lớp (35 học sinh);
- Lớp chuyên Vật lý: 1 lớp (35 học sinh);
- Lớp chuyên Hóa học: 1 lớp (35 học sinh);
- Lớp chuyên Sinh học: 1 lớp (35 học sinh);
- Lớp chuyên Ngữ văn: 1 lớp (35 học sinh);
- Lớp chuyên Tiếng Anh: 2 lớp (70 học sinh).
b) Trường PTĐTNT Tỉnh


5.2. Đối với các trường ngoài công lập: Tự lập kế hoạch tuyển sinh theo năng lực của từng trường.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- TT, Tỉnh ủy, TT, HĐND tỉnh (b/e);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh (p/h);
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Ban dân tộc tỉnh;
- Các Sở: GDDT, TC;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KT, VX(3);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Cự