|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biểu số: 03.N/BC-UBDT**  Ban hành theo Thông tư số .../2018/TT-UBDT ngày .../10/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo | **Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban**  (Số liệu tính đến 31/5 năm báo cáo) | Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh  Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Tổng số học sinh dân tộc thiểu số đầu năm học (người)** | **Số học sinh dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban** | | **Tỷ lệ học sinh DTTS bỏ học, lưu ban** **(%)** |
| **Tổng số (người)** | **Nữ** **(người)** |  |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  |
| **1** | **Học sinh Tiểu học** |  |  |  |  |
| 1.1 | Học sinh bỏ học | x |  |  |  |
| 12 | Học sinh lưu ban | x |  |  |  |
| - | Lớp 1 |  |  |  |  |
| - | Lớp 2 |  |  |  |  |
| - | Lớp 3 |  |  |  |  |
| - | Lớp 4 |  |  |  |  |
| - | Lớp 5 |  |  |  |  |
| **2** | **Học sinh THCS** |  |  |  |  |
| 2.1 | Học sinh bỏ học | x |  |  |  |
| 2.2 | Học sinh lưu ban | x |  |  |  |
| - | Lớp 6 |  |  |  |  |
| - | Lớp 7 |  |  |  |  |
| - | Lớp 8 |  |  |  |  |
| - | Lớp 9 |  |  |  |  |
| **3** | **Học sinh THPT** |  |  |  |  |
| 3.1 | Học sinh bỏ học | x |  |  |  |
| 3.2 | Học sinh lưu ban | x |  |  |  |
| - | Lớp 10 |  |  |  |  |
| - | Lớp 11 |  |  |  |  |
| - | Lớp 12 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Người lập biểu** *(Ký, ghi rõ họ tên)* | *..., ngày ... tháng ... năm ...* **Thủ trưởng đơn vị** *(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |

**Biểu số 03.N/BC-UBDT: Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban**

***1. Khái niệm, phương pháp tính***

a) Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học

*Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học* năm học t là số phần trăm học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học năm học t trong tổng số học sinh người dân tộc thiểu số nhập học đầu năm học.

Tỷ lệ học sinh bỏ học được tính theo cấp.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học cấp m trong năm học t (%) | = | Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học cấp m năm học t | x 100 |
| Tổng số học sinh người dân tộc thiểu số nhập học cấp m đầu năm học t |

m = I, II, III

Tỷ lệ học sinh lưu ban được tính theo lớp và theo cấp.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học cấp m trong năm học t (%) | = | Số học sinh người dân tộc thiểu số lưu ban cấp m năm học t | x 100 |
| Tổng số học sinh người dân tộc thiểu số nhập học cấp m đầu năm học t |

m = I, II, III

***2. Cách ghi biểu***

- Cột 1: Ghi tổng số học sinh dân tộc thiểu số đầu năm học theo cấp học và lớp học tương ứng với từng dòng của cột B, không ghi số liệu và dòng có đánh dấu “x”;

- Cột 2: Ghi tổng số học sinh dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban tương ứng với từng dòng của cột B;

- Cột 3: Ghi số học sinh nữ dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban tương ứng với từng dòng của cột B;

- Cột 4: Ghi tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số bỏ học, hoặc lưu ban tương ứng với từng dòng của cột B.

***3. Nguồn số liệu***

Sở Giáo dục và Đào tạo theo Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.