|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC THỦY | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG TH&THCS ĐỒNG MÔN** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |

**Biểu mẫu 09**

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục của trường TH&THCS Đồng Môn**

**Năm học 2024 – 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Khối TTHCS** | Chia theo khối lớp | | | | | |
| Lớp 6 | | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |
| I | | Điều kiện tuyển sinh | Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Có đầy đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, GCN hoàn thành chương trình tiểu học. | |  |  |  | |
| II | | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Thực hiện chương trình 35 tuần theo Quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và chương trình nhà trường.  - Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định. | | | | | |
| III | | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo qui định của Bộ GD & ĐT.  - Gia đình quản lý việc học và làm bài ở nhà của học sinh; thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường.  - Học sinh chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập. | | | | | |
| IV | | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua học tốt.  - Tổ chức các phong trào giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bệnh tật.  - Tổ chức các hoạt động rèn kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh | | | | | |
| V | | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Không có học sinh vi phạm pháp luật.  - Hạnh kiểm khá tốt đạt 89% trở lên.  - Học sinh lên lớp thẳng 92,1%  - Học sinh tốt nghiệp THCS 95,7%  - 100% học sinh có đủ sức khỏe để tham gia học tập. | | | | | |
| VI | | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Học sinh có khả năng tiếp thu học tập ở cấp học cao hơn.  - 95% học sinh tham gia học tiếp sau tốt nghiệp THCS. | | | | | |
|  | | | *Thống Nhất, ngày 23 tháng 09 năm 2024* **Thủ trưởng**  **Nguyễn Trung Kiên** | | | |

**Biểu mẫu 10**

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC THỦY | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG TH&THCS ĐỒNG MÔN** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường Tiểu học &trung học cơ sở Đồng Môn năm học 2023 – 2024**

| STT | **Nội dung THCS** | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
| **I** | **Số học sinh chia theo hạnh kiểm** | 78 | 20 | 17 | 20 | 21 |
| 1 | Tốt | 35 = 44,9% | 8=  40% | 9=53% | 8 = 40% | 10 = 47,7% |
| 2 | Khá | 37= 47,4% | 11=55 % | 7= 41% | 8 =   40% | 11  =52,3% |
| 3 | Trung bình ( Đạt) | 5 = 6,4% | 01 =5% | 1=  6 % | 3 =  15% |  |
| 4 | Yếu | 1  =1,3% |  |  | 1=5% |  |
| **II** | **Số học sinh chia theo học lực** | 78 | 20 | 17 | 20 | 21 |
| 1 | Giỏi | 3=  3,8 % | 1=5% | 1 =5,8% | 0 | 1 =4,8% |
| 2 | Khá | 23 =  29,5% | 6 = 30% | 4= 23,7% | 5 = 25% | 8 = 38% |
| 3 | Trung bình | 49 = 62,9% | 12=  60% | 11=  64,7% | 14= 70% | 12 = 57,7% |
| 4 | Yếu | 3= 3,8% | 1= 5% | 1= 5,8% | 1=5% | 0 |
| **III** | **Tổng hợp kết quả cuối năm** |  |  |  |  |  |
| 1 | Lên lớp | 98,7% | 100% | 94,11% | 100% | 100 % |
| a | Học sinh giỏi | 3  3,84% | 1  5% | 1  5,89% |  | 1  4,76% |
| b | Học sinh tiên tiến | 8  10,2% |  |  |  | 8   38,1% |
| 2 | Thi lại |  |  |  |  |  |
| 3 | Lưu ban | 1= 1,28% |  | 1  5,89% | 0 | 0 |
| 4 | Chuyển trường đến/đi |  |  | 3= 7,7% |  |  |
| 5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi** |  |  |  |  |  |
| 1 | Cấp huyện | 2  2,56% |  |  |  | 2  9,52% |
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế |  |  |  |  | 4,76 % |
| **V** | **Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp** | 21 |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Số học sinh được công nhận tốt nghiệp** | 21 |  |  |  | 21 |
| 1 | Giỏi |  |  |  |  | 1 =9,5% |
| 2 | Khá |  |  |  |  | 5 = 25 |
| 3 | Trung bình |  |  |  |  | 14 = 70% |
| **VII** | **Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng** |  |  |  |  |  |
| **VIII** | **Số học sinh nam/số học sinh nữ** |  |  |  |  |  |
| **IX** | **Số học sinh dân tộc thiểu số** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Thống Nhất, ngày 23 tháng 09 năm 2024*  **Thủ trưởng đơn vị**  **(đã ký)**  **Nguyễn Trung Kiên** |