|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH ĐỒNG NAI** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 1529/QĐ-UBND |  | *Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
của các huyện và thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;*

*Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2049/TTr-SGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 của các huyện và thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai *(Danh sách kèm theo)*.

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố phát huy và củng cố vững chắc thành quả đã đạt được; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Sơn Hùng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH ĐỒNG NAI** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH**

**Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023**

**của các huyện và thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai**

(*Kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND*

*ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Huyện,** **thành phố** | **Kết quả PCGD-XMC năm 2023** |
| **PCGD mầm non cho trẻ em 05 tuổi** | **PCGD Tiểu học** | **PCGD Trung học cơ sở** | **Xóa mù chữ** |
| 1 | Biên Hòa | Đạt | Mức 3 | Mức 2 | Mức 2 |
| 2 | Cẩm Mỹ | Đạt | Mức 3 | Mức 3 | Mức 2 |
| 3 | Định Quán | Đạt | Mức 3 | Mức 3 | Mức 2 |
| 4 | Long Khánh | Đạt | Mức 3 | Mức 3 | Mức 2 |
| 5 | Long Thành | Đạt | Mức 3 | Mức 3 | Mức 2 |
| 6 | Nhơn Trạch | Đạt | Mức 3 | Mức 3 | Mức 2 |
| 7 | Tân Phú | Đạt | Mức 3 | Mức 3 | Mức 2 |
| 8 | Thống Nhất | Đạt | Mức 3 | Mức 3 | Mức 2 |
| 9 | Trảng Bom | Đạt | Mức 3 | Mức 3 | Mức 2 |
| 10 | Vĩnh Cửu | Đạt | Mức 3 | Mức 3 | Mức 2 |
| 11 | Xuân Lộc | Đạt | Mức 3 | Mức 3 | Mức 2 |

*Danh sách có 11 huyện, thành phố.*