|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN  **TRƯ­ỜNG THCS HỢP ĐỨC** | **Biểu mẫu 3.1** |

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục,** **Năm học 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | | | |
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
| I | Điều kiện tuyển sinh | Sinh năm 2011, đã hoàn thành chương trình tiểu học. Có học bạ tiểu học, giấy khai sinh, hộ khẩu hợp lệ. | Sinh năm 2010, đã được xét lên lớp 7. Có học bạ và các hồ sơ hợp lệ. | Sinh năm 2009, đã được xét lên lớp 8. Có học bạ và các hồ sơ hợp lệ. | Sinh năm 2008, đã được xét lên lớp 9. Có học bạ và các hồ sơ hợp lệ. |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Tuân thủ theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT. Thời lượng 35 tuần thực học. | Tuân thủ theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT. Thời lượng 35 tuần thực học. | Tuân thủ theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT. Thời lượng 35 tuần thực học. | Tuân thủ theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT. Thời lượng 35 tuần thực học. |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.  Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Chặt chẽ, thường xuyên.  Nghiêm túc, tích cực, | Chặt chẽ, thường xuyên.  Nghiêm túc, tích cực, | Chặt chẽ, thường xuyên.  Nghiêm túc, tích cực, | Chặt chẽ, thường xuyên.  Nghiêm túc, tích cực, |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các CLB sở thích. | Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các CLB sở thích. | Họat động NGLL.  Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các CLB sở thích. | Họat động NGLL.  Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các CLB sở thích. |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | HK: 99% xếp loại khá, tốt.  HL: 99% xếp loại từ TB trở lên, 1% yếu.  100% HS có sức khỏe xếp loại Đạt. | HK: 99% xếp loại khá, tốt.  HL: 99% xếp loại từ TB trở lên, 1% yếu.  100% HS có sức khỏe xếp loại Đạt. | HK: 99% xếp loại khá, tốt.  HL: 99% xếp loại từ TB trở lên, 1% yếu.  100% HS có sức khỏe xếp loại Đạt. | HK: 99% xếp loại khá, tốt.  HL: 99% xếp loại từ TB trở lên, 1% yếu.  100% HS có sức khỏe xếp loại Đạt.  99.5% tốt nghiệp THCS |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tiếp tục học lên lớp 7 | Tiếp tục học lên lớp 8 | Tiếp tục học lên lớp 9 | Tỉ lệ thi vào 10 đạt 98% |

|  |
| --- |
| *Hợp Đức, ngày tháng 6 năm 2022*  **HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Thức** |