**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢN CAM KẾT**

 Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu

Tôi tên là: **Quế Thanh Hải**

Chức vụ: Hiệu trưởng

Tôi xin cam kết đảm bảo chất lượng đơn vị:THCS Cao Xuân Huy trong năm học 2024 – 2025 với các nội dung sau:

**1. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh nhà trường (theo chuẩn đầu ra).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số liệu** | **Khối lớp 6** | **Khối lớp 7** | **Khối lớp 8** | **Khối lớp 9** |  **Điểm TBC tốt nghiệp THPT** |
| 1 | Tổng số HS/số lớp | 152/4 | 160/4 | 154/4 | 123/3 |  |
| 2 | Số HS xếp loại HT (tốt)/ tỉ lệ % | 85% | 94% | 90% | 85% |  |
| 3 | Số HS xếp loạiHT khá/ tỉ lệ % | 5% | 6% | 10% | 15% |  |
| 4 | Số HS xếp loại HT (đạt)/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Số HS xếp (chưa đạt)/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Số HS xếp loại rèn luyện tốt/ tỉ lệ % | 97% | 97% | 97% | 97% |  |
| 7 | Số HS xếp loại khá/ tỉ lệ % | 3% | 3% | 3% | 3% |  |
| 8 | Số HS xếp loại (đạt)/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Số HS xếp loại (chưa đạt)/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Số HS lên lớp/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Số HS bỏ học, lưu ban/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Số HSG cấp huyện/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 80HS/100HS80% | 80HS/100HS80% |  |
| 13 | Số HSG cấp tỉnh/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 1- 2 HS | 36 -42 HS |  |
| 14 | Số HSG quốc gia/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Số HS đỗ vào các cấp học chuyển tiếp, trường chuyên, các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề/ tỉ lệ % | 100% | 100% | 100% | 100%Trường chuyên 20 -25 HS |  |
| 16 | Số HS làm việc cho các công ty, doanh nghiệp/ tỉ lệ % |  |  |  |  |  |
| 17 | Điểm TBC các môn  | **8,5** | **8,7** | **8,7** | **8,8** |  |
| 18 | Điểm TBC môn Toán | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 |  |
| 19 | Điểm TBC môn Văn | 8,0 | 8,7 | 8,6 | 8,3 |  |
| 20 | Điểm TBC môn Anh | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,4 |  |
| 21 | Điểm TBC môn Nghệ thuật | Đ | Đ | Đ | Đ |  |
| 22 | Điểm TBC HĐTN | Đ | Đ | Đ | Đ |  |
| 23 | Điểm TBC GDTC | Đ | Đ | Đ | Đ |  |
| 24 |  Điểm GDDP | Đ | Đ | Đ | Đ |  |
| 25 | Điểm TBC môn GDCD | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 8,9 |  |
| 26 | Điểm TBC môn Tin | 8,5 | 9,2 | 8,7 | 9,3 |  |
| 27 | Điểm TBC môn CN | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,7 |  |
| 28 | Điểm TBC môn KHTN | 8,6 | 8,9 | 8,5 | 8,4 |  |
| 29 | Điểm TBC môn Lịch sử và Địa lý | 8,4 | 8.9 | 8,9 | 8,7 |  |

**- Điểm trung bình tuyển sinh vào lớp 10: Văn: 8,3; Anh: 8,2; Toán: 8,2**

**2. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên PL3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Trình độ chuyên môn** | **Chuẩn chức danh** | **Cốt cán** | **Giáo viên giỏi** | **Trình độ LLCT** |
| **Huyện** | **Tỉnh** |
| 1 | Quế Thanh Hải | Hiệu trưởng | Thạc sỹ | Tốt | X | X |  | Trung cấp |
| 2 | Võ Công Lực  | Phó hiệu trưởng | Đại học | Tốt | X | X | X | Trung cấp |
| 3 | Lâm Ngọc Anh | Giáo viên | Thạc sỹ | Tốt | X | X | X |  |
| 4 | Nguyễn Thị Vân Anh | Giáo viên | Thạc sỹ | Tốt | X | X | X |  |
| 5 | Phạm Trung Bình | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X | Trung cấp |
| 6 | Lê Quang Đạt | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 7 | Hoàng Thị Ngọc Dung | Giáo viên | Đại học | Tốt |  | X |  |  |
| 8 | Hoàng Thị Thu Hà | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 9 | Trịnh Thị Hằng | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X |  |  |
| 10 | Tạ Thị Thu Hiền | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 11 | Bùi Thị Minh Hòa | Giáo viên | Đại học | Tốt |  | X | X |  |
| 12 | Lâm Thị Hòa | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 13 | Lê Thị Thanh Hoàn | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X |  |  |
| 14 | Phạm Thị Hương | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 15 | Phan Thị Bạch Hường | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X |  |  |
| 16 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 17 | Nguyễn Thị Hương Lam | Giáo viên | Đại học | Tốt |  | X | X |  |
| 18 | Nguyễn Thị Lợi | Giáo viên | Đại học | Tốt |  | X | X |  |
| 19 | Lê Thị Hồng Mai | Giáo viên | Đại học | Tốt |  | X |  |  |
| 20 | Đậu Công Nho | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 21 | Hoàng Đăng Ninh | Giáo viên | Đại học | Tốt |  | X |  |  |
| 22 | Phan Thị Tuấn Oanh | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 23 | Đặng Xuân Long | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 24 | Đậu Thị Tú Tài | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 25 | Trần Tú Oanh | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X |  |  |
| 26 | Nguyễn Thị Thanh | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 27 | Phan Thị Thảo | Giáo viên | Đại học | Tốt |  | X |  |  |
| 28 | Nguyễn Văn Thụ | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 29 | Đậu Công Thuyên | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 30 | Bùi Ngọc Tú | Giáo viên | Đại học | Tốt |  | X | X |  |
| 31 | Hồ Minh Hải | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |
| 32 | Phan Thị Hương | Giáo viên | Đại học | Tốt | X | X | X |  |

**3. Nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học PL4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Các công trình, trang thiết bị dạy học | Mới | Sửa chữa, cải tạo | Thời gian hoàn thành | Kinh phí | Nguồn kinh phí | Ghi chú |
| 1. | Sữa chữa và thay thế một số thiết bị máy tính tại phòng tin, ti vi  |  | x | Tháng 12 | 40.000.000 | Tài trợ |  |
| 2. | Sửa chữa hệ thống điện, nước các phòng học, phòng thực hành  |  | x | Tháng 12 | 12 400.000 | Tài trợ |  |
| 3. | Mua Thiết bị đồ dùng dạy học lớp 6,7,8,9 năm học 2021-2022 | x |  | Tháng 10 | 120.000.000 | NSNN |  |
| 4. | Mua sắm phòng học Mỹ thuật | x |  | Tháng 9 | 8000.000 | Tài trợ |  |
| 5. | Bảng biểu trang trí, maket | x |  | Tháng 11 | 18.000.000 | NSNN |  |
| 6. | Mua chậu cảnh, mua cây hoa, cây cảnh | x |  | Tháng 10 | 10.200.000 | Tài trợ |  |
| 7. | Mua bàn, ghế đạt chuẩn | x |  | Tháng 10 | 28.000.000 | Tài trợ |  |
| 8 | Nhà Hiệu bộ | x |  | Tháng 9 | 6,2 tỷ | NSNN |  |
| 9 | Sữa chữa, bảo dưỡng phòng học tiếng Anh |  | x | Tháng 12 | 25.000.000 | Tài trợ |  |
| 10 | Trang trí, mua sắm phòng học âm nhạc | x |  | Tháng 9 | 3000.000 | Tài trợ |  |
|  | **Tổng kinh phí** |  |  |  | **6.964.600.000** |  |  |

 *Diễn Châu, ngày 30 tháng 10 năm 2024*

  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

 **Quế Thanh hải**