**I. Mẫu bì hồ sơ (26x36cm)**

|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH QUẢNG NAM | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

*Mã hồ sơ:*

 *(do trường PTDTNT tỉnh ghi)*

**HỒ SƠ TUYỂN SINH**

**ĐĂNG KÝ DỰ THI LỚP 10**

**TRƯỜNG PTDTNT TỈNH QUẢNG NAM**

**Năm học 2022-2023**

Họ tên thí sinh: Nam/Nữ:

 (Ghi chữ in hoa)

Ngày, tháng, năm sinh:.........../.........../ Dân tộc:

Nơi sinh:

Học sinh Trường THCS ,

 huyện/TX/TP

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà, tên đường:

 , xã/phường/thị trấn: ,

huyện/TX/TP , tỉnh

Số điện thoại của CMHS hoặc người giám hộ:

**II. Mẫu đơn đăng ký dự thi (giấy A4, in 2 mặt)**

**2.1. Mặt trước:**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI**

**LỚP 10 TRƯỜNG PTDTNT TỈNH QUẢNG NAM**

**NĂM HỌC 2022-2023**

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam.

Họ tên thí sinh1:................................................................... Nam/Nữ:................

*Ảnh 3 x4*

*(Trường THCS đóng dấu giáp lai)*

Ngày, tháng, năm sinh:.........../.........../............... Dân tộc: .................................

Nơi sinh2: .............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú3:.......................................................................

.............................................................................................................................

Số điện thoại của CMHS hoặc người đỡ đầu: ....................................................

Học sinh Trường THCS......................................................................................,

mã trường THCS4:....................................., huyện/TX/TP: .................................

- Đối tượng tuyển thẳng5: - Chế độ ưu tiên6: ƯT1 ƯT2

v

- Khuyến khích7: KK1 KK2 KK3

v

v

v

- Kết quả học tập lớp 9 năm học 2022-2023:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Xếp loại học lực** **năm lớp 9** | **ĐTB năm học lớp 9** | **Điểm TBM năm lớp 9 của môn** |
| **Toán** | **Ngữ văn** |
|  |  |  |  |

- Xếp loại tốt nghiệp THCS: ........................................................................................................

- Đăng ký dự thi Trường THPT chuyên *(nếu có)* ........................................ Mã dự thi:…………..

 Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

|  |  |
| --- | --- |
| **Hồ sơ kèm theo8 :** | *.................., ngày ..... tháng ..... năm 2022* |
| Học bạ THCS (bản sao) | **THÍ SINH** |
| Giấy khai sinh (bản sao) | *(Chữ ký, họ tên)* |
| Bản sao bằng TN THCS hoặc giấy chứng nhận TN THCS năm 2022Sổ Hộ khẩu (bản sao) |  |
| 02 ảnh 4x6 |  |
| Minh chứng thuộc đối tượng tuyển thẳng  |  |
| Minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên |  |
| Minh chứng cộng điểm khuyến khích |  |

1: Ghi chữ in hoa; 2: Ghi tên huyện/TX/TP, tên tỉnh; 3: Ghi số nhà, tên đường (nếu có), tên xã/phường/TT, tên huyện/TX/TP, tên tỉnh; 4: Mã trường THCS do trường THCS ghi; 5, 6, 7, 8: Đánh dấu "X" vào ô vuông (nếu có).

**2.2. Mặt sau:**

**KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

- Học bạ: Hợp lệ Không hợp lệ

- Giấy khai sinh: Hợp lệ Không hợp lệ

- Giấy chứng nhận TN THCS: Hợp lệ Không hợp lệ

- Sổ Hộ khẩu: Hợp lệ Không hợp lệ

- Minh chứng thuộc ĐT tuyển thẳng: Hợp lệ Không hợp lệ

- Minh chứng thuộc ĐT ưu tiên: Hợp lệ Không hợp lệ

- Minh chứng cộng điểm khuyến khích: Hợp lệ Không hợp lệ

- Điểm ưu tiên: .......................................; Điểm khuyến khích: .................................................

- Điểm trung bình cả năm lớp 9:..................................................................................................

- Điểm TBM cả năm lớp 9 của môn: Môn Ngữ văn:.....................; Môn Toán:…......................

- Xếp loại tốt nghiệp THCS:........................................................................................................

 **Xác nhận của Hiệu trưởng Người tiếp nhận và kiểm tra**

 **trường THCS hồ sơ tuyển sinh của phòng GDĐT**

 (*Chữ ký, họ tên và đóng dấu*) (*Chữ ký, họ tên*)

**Người tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của Trường PTDTNT tỉnh**

(*Chữ ký, họ tên*)

**HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN THẲNG, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN VÀ KHUYẾN KHÍCH**

**1. Tuyển thẳng:**

Học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

**2. Chế độ ưu tiên:**

*a) Nhóm đối tượng 1 (ƯT1;* ***cộng 1,0 điểm****):* Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. (ƯT1).

*b) Nhóm đối tượng 2 (ƯT2;* ***cộng 0,5 điểm****)*: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%” (ƯT2).

**3. Điểm khuyến khích:**

Học sinh trong thời gian học THCS đạt giải cá nhân từ giải Ba hoặc huy chương Đồng trở lên trong kỳ thi do ngành GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức được cộng điểm khuyến khích, cụ thể như sau: Thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa; Thí nghiệm - Thực hành; Thể dục -Thể thao; Văn nghệ; Viết thư quốc tế UPU; Thuyết trình Văn học; Văn học-Học văn; Tin học trẻ; Sáng tạo khoa học kỹ thuật; Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; Tiếng Anh qua mạng internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE). Quy định mức điểm khuyến khích như sau:

+ Giải Nhất hoặc Huy chương Vàng : 1,00 điểm (KK1)

+ Giải Nhì hoặc Huy chương Bạc : 0,75 điểm (KK2)

+ Giải Ba hoặc Huy chương Đồng : 0,50 điểm (KK3)