**PHỤ LỤC 16**

**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: Trần Long Chung

Chức vụ: Hiệu trưởng

Tôi xin cam kết đảm bảo chất lượng đơn vị: Trường THCS Phùng Chí Kiên 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** | **Toàn trường** |
|  | Tổng số HS/số lớp | 279 | 304 | 226 | 188 | 997 |
|  | Số HS xếp loại tốt/ tỉ lệ % | 15,5% | 20% | 23,5% | 20% | 20% |
|  | Số HS xếp loại khá/ tỉ lệ % | 42% | 35,5% | 48,5% | 45% | 43% |
|  | Số HS xếp loại đạt/ tỉ lệ % | 38% | 44% | 26% | 35% | 36% |
|  | Số HS xếp loại chưa đạt/ tỉ lệ % | 03% | 01% | 0% | 0% | 1% |
|  | Số HS xếp loại hạnh kiểm tốt/ tỉ lệ % | 93% | 91% | 98% | 97% | 95% |
|  | Số HS xếp loại hạnh kiểm khá/ tỉ lệ % | 6% | 8% | 2% | 03% | 4,8% |
|  | Số HS xếp loại hạnh kiểm đạt/ tỉ lệ % | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0% | 0,8% |
|  | Số HS xếp loại hạnh chưa đạt/ tỉ lệ % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | Số HS lên lớp/ tỉ lệ % | 99% | 99% | 99% | 100% | 0,8% |
|  | Số HS bỏ học, lưu ban/ tỉ lệ % | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0% | 0,8% |
|  | Số HSG cấp huyện/ tỉ lệ % |  |  | 72% | 70% | 71% |
|  | Số HSG cấp tỉnh/ tỉ lệ % |  |  | 0 | 100% | 100% |
|  | Số HSG quốc gia/ tỉ lệ % |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Số HS đạt các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế |  |  | 01 | 01 | 0.1% |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10  |  |  |  | 19,52 |  |
|  | Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn N. Văn |  |  |  | 8.07 |  |
|  | Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán |  |  |  | 6.36 |  |
|  | Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn T. Anh |  |  |  | 5.09 |  |
|  | Số HS đỗ vào các cấp học chuyển tiếp, trường chuyên, các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề/ tỉ lệ % |  |  |  | 02% |  |
|  | Số HS làm việc cho các công ty, doanh nghiệp/ tỉ lệ % |  |  |  | 0,4% |  |
|  | ĐTB môn Ngữ Văn | 6.5 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.0 |
|  | ĐTB môn Toán | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.0 |
|  | ĐTB môn T. Anh | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.6 |
|  | ĐTB môn GDCD | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 7.4 |
|  | ĐTB môn LS&ĐL | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
|  | ĐTB môn C. Nghệ | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 8.4 | 8.0 |
|  | ĐTB môn Tin học | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.6 |
|  | ĐTB môn KHTN | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
|  | Tỷ lệ đạt môn GDTC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Tỷ lệ đạt môn Nghệ thuật | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Tỷ lệ đạt môn TNHN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Tỷ lệ đạt môn TNHN NDGDĐP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Trình độ****chuyên môn** | **Chuẩn chức danh** | **Cốt cán** | **Giáo viên giỏi** | **Trình độ LLCT** |
| **Huyện** | **Tỉnh** |
|  | Trần Long Chung | Hiệu trưởng | ĐH | Tốt |  | X |  | T cấp |
|  | Nguyễn Thị Tuyết | P.Hiệutrưởng | ĐH | Tốt |  | X |  | T cấp |
|  | Lê Xuân Dương | TT TKHTN | ĐH | Tốt | X | X | X | Sơ cấp |
|  | Phan Thị Anh | TT TKHXH | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Trần Thị Thanh Hải | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Phan Thị Hằng | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Mai Quốc Chung | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Lê Thị Hương Giang | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Cao Thị Hà | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Phan Huy Hải | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Phi Thị Thanh Hương | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Trần Văn Hội  | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Lê Thị Liễu | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Cao Thị Hồng Linh | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Chu Thị Nhàn | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Lý Xuân Nhiên | TP TKHTN | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Nguyễn T Thanh Nga | TP TKHXH | ĐH | Tốt | X | X | X | Sơ cấp |
|  | Phan Hồng Sơn | CT CĐ | ĐH | Tốt | X | X | X | Sơ cấp |
|  | Lê Thị Thảo | Giáo viên | ĐH | Tốt | X | X | X | Sơ cấp |
|  | Phạm Đức Thắng | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Nguyễn Hằng Thu | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Nguyễn T Thanh Thủy | P. CTCĐ | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Nguyễn Thị Yên | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Lương Thị Dung | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Nguyễn Quốc Trung | Giáo viên | CĐ | Tốt |  | X |  |  |
|  | Phạm Thị Thanh Hiền | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Nguyễn Hữa Bá | Giáo viên | ĐH | Tốt | X | X | X | Sơ cấp |
|  | Nguyễn Thị Thuỷ | Giáo viên | ĐH | Khá |  |  |  | Sơ cấp |
|  | Lê Kim Thọ | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Lê Thị Biên | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Trần Thị Mỹ Nương | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Vũ Quang Tuấn | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Nguyễn Thị Minh Tứ | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X | X | Sơ cấp |
|  | Hà Thị Thung | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Nguyễn Thị Huệ | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |
|  | Vũ Thị Luận | Giáo viên | ĐH | Tốt |  | X |  | Sơ cấp |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Các công trình, trang thiết bị dạy học** | **Mới** | **Sửa chữa, cải tạo** | **Thời gian hoàn thành** | **Kinh phí** | **Nguồn kinh phí** |
| 1 | Mua bàn ghế, bảng từ, trang trí các phòng Công Nghệ, Phòng đa năng.. | X |  | - 9/2024- 5/2025 | 80.000.000đ | Nhà nước, XHH |
| 2 | Bổ sung thiết bị dạy học , bàn ghế bảng từ,phòng Mỹ thuật , Âm nhạc | X |  | - 9/2024- 5/2025 | 150.000.000đ | Xã hội hóa, NN |
| 3 | Bổ sung 30 bộ bàn ghế cho các phòng học | X |  | 9/2024 | 45.000.000đ | Nhà nước, XHH |
| 4 | Mua 10 máy tính cho phòng Khoa học xã hội 1. Khoa học xã hội 2, phòng đọc | X |  | - 5/2025 | 80.000.000đ | Nhà nước, XHH |
| 5 | Mua bổ sung đồ dùng thí nghiệm phục vụ dạy và học tại phòng thí nghiệm nhà trường. | X |  | - 9/2024- 5/2025 | 85.000.000đ | Nhà nước, XHH |
|  |  |  |  |  | **440.000.000** |  |

 *Diễn Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2024*

  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

 ( Đã ký )

 **Trần Long Chung**