**PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC** *Biểu mẫu 09*

**TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU**

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở**

**năm học 2023-2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Chia theo khối lớp** | | | |
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
| I | Điều kiện tuyển sinh | 225/6 lớp | 182/5 lớp | 119/3 lớp | 182/5 lơp |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện theo CTGDPT 2018 | | | CTGD 2006 |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Ban đại diện CMHS được tổ chức và hoạt động theo điều 44 của Thông tư 32 ngày 15/9/2020 Ban kèm Điều lệ trường THCS, THPT và PT nhiều cấp học của Bộ GDĐT và Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.  - Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội được thực hiện theo điều **45** Thông tư 32 ngày 15/9/2020 Ban kèm Điều lệ trường THCS, THPT và PT nhiều cấp học.  - Học sinh thực hiện quyền và nhiệm vụ theo điều 33,34,35,36,37,38 Thông tư 32 ngày 15/9/2020 Ban kèm Điều lệ trường THCS, THPT và PT nhiều cấp học của Bộ GDĐT | | | |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Nhà trường thực hiện chế độ miễn giảm, hỗ trợ học tập đối với học sinh theo quy định hiện hành.  - Tăng cường giáo dục kỹ năng sống thông qua mọi hoạt động, mọi lúc, mọi nơi cho học sinh. | | | |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Về năng lực   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TS**  **HS** | **Tự chủ và tự học** | | **Giao tiếp và hợp tác** | | **Giải quyết vấn đề và sáng tạo** | | **Năng Lực tự chủ** | | | | | | | | | | | | | | | **Ngôn ngữ** | | **Toán học** | | **Khoa hoc** | | **Công nghệ** | | **Tin học** | | **Thẩm mỹ** | | **Thể chất** | | | **T** | **Đ** | **T** | **Đ** | **T** | **Đ** | **T** | **Đ** | **T** | **Đ** | **T** | **Đ** | **T** | **Đ** | **T** | **Đ** | **T** | **Đ** | **T** | **Đ** | | *K6 225* | *180* | *45* | *180* | *45* | *160* | *65* | *225* | *0* | *180* | *45* | *170* | *55* | *180* | *45* | *200* | *25* | *190* | *35* | *200* | *25* | | ***Tỷ lệ*** | *80%* | *20%* | *80%* | *20%* | *71%* | *29%* | *100%* | *0* | *80%* | *20%* | *75%* | *25%* | *80%* | *20%* | *88%* | *12%* | *84%* | *16%* | *88%* | *12%* | | *K7: 182* | *155* | *27* | *155* | *27* | *135* | *47* | *182* | *0* | *140* | *42* | *130* | *52* | *150* | *32* | *135* | *47* | *150* | *32* | *160* | *22* | | ***Tỷ lệ*** | *85%* | *17%* | *85%* | *17%* | *74* | *16%* | *100%* | *0* | *76* | *14%* | *72%* | *18%* | *82%* | *18%* | *74* | *16%* | *83%* | *17%* | *87%* | *13%* | | *K 8: 119* | *100* | *19* | *95* | *24* | *90* | *29* | *182* | *0* | *95* | *24* | *90* | *29* | *97* | *22* | *100* | *19* | *98* | *21* | *100* | *19* | | ***Tỷ lệ*** | *84%* | *16%* | *79%* | *21%* | *75* | *18%* | *100%* | *0* | *79* | *11%* | *75%* | *18%* | *81%* | *19%* | *84%* | *16%* | *82%* | *18%* | *84%* | *16%* |   - Về phẩm chất   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TS**  **HS** | **Yêu nước** | | **Nhân ái** | | **Chăm chỉ** | | **Trung thực** | | **Trách nhiệm** | | | **Tốt** | **Đạt** | **Tốt** | **Đạt** | **Tốt** | **Đạt** | **Tốt** | **Đạt** | **Tốt** | **Đạt** | | K6/225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 220 | 25 | 225 | 0 | 220 | 25 | | Tỷ lệ | 100% | 0% | 100% | 0% | 88% | 12% | 100% | 0% | 88% | 12% | | K7/182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 160 | 22 | 182 | 0 | 160 | 22 | | Tỷ lệ | 100% | 0% | 100% | 0% | 87% | 13% | 100% | 0% | 87% | 13% | | K8/119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 105 | 14 | 119 | 0 | 105 | 14 | | **Tỷ lệ** | 100% | 0% | 100% | 0% | 88% | 12% | 100% | 0% | 88% | 12% |   *+ Đối với các lớp 9*  \*Hạnh kiểm Tỷ lệ Khá, tốt : 100%; \*Học lực (Khá giỏi: 83 %), TN THCS: 100%   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Khối | Tốt (%) | Khá (%) | Học lực | Giỏi | Khá | TB |  | | 9 (182hs) | 165 | 17 | 60 | 91 | 31 |  | | Toàn Trường | 90 | 10 | 33% | 50% | 17% |  |   *\*Chất lượng từng bộ môn trên TB:*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Môn | Toán | Văn | Anh | KHTN | LS&ĐL | Tin | CD | CN | Nghệ thuật | GDTC | | K 6 | 98 % | 98% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | K 7 | 99% | 98% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | K 8 | 99% | 98% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | | K9 | 100%  Tuyển 10 đạt từ 75-80% | | | | | | | | | | | | | |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Học sinh không đủ điều kiện vẫn được rèn luyện để được hoàn thành chương trình THCS | | | |

*Đại Quang, ngày 22 tháng 9 năm 2023*

**Hiệu trưởng**

**Nguyễn Thị Hải Vân**