**Biểu mẫu 09**

*(Kèm theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017)*

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2019-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Chia theo khối lớp** |
| **Lớp 6** | **Lớp 7** | **Lớp 8** | **Lớp 9** |
| I | Điều kiện tuyển sinh | Hoàn thành chương trình tiểu học | Hoàn thành chương trình lớp 6 | Hoàn thành chương trình lớp 7 | Hoàn thành chương trình lớp 8 |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | * Liên hệ thường xuyên: thông báo, thư mời.
* Liên hệ định kỳ: họp 03 lần/01 năm.
* Học tập nghiêm túc, sáng tạo, tích cực.
 |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | * Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
* Sinh hoạt Đội TNTPHCM.
* Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo,…
 |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | * Sức khỏe: tốt.
* Phẩm chất chủ yếu: yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.
* Có các năng lực chung của các môn học và năng lực riêng của từng môn.
* Hạnh kiểm: 59,0% tốt; 35,5% khá; 5,5% TB
* Học lực: 18,0% giỏi; 46,5% khá; 33,5% TB; 2,0%
 |
| 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 | Tiếp tục học lên lớp 10 THPT, học nghề |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Vàng Danh, ngày 30 tháng 8 năm 2019***HIỆU TRƯỞNG****Nguyễn Thị Hải Yến** |