|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **TRƯỜNG THCS VÀ THPT**  **PHÙNG HƯNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS và THPT Năm học 2021 – 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | | | | | | |
|  |  | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 |
| 1 | Điều kiện tuyển sinh | Xét hồ sơ theo đúng quy định của Bộ GD, Sở GD | | | | | | |
| 2 | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Theo chương trình chính khóa GDPT 2018 (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT) | - Chương trình chính khóa (Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT).  - Xây dựng kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 09 năm 2011 và Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và các Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  - Chương trình buổi 2 | | | | | |
| 3 | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | * Tỉ lệ tốt nghiệp THCS, THPT: 100%; * Tỉ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi: trên 65%;   - Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt: 85%; | | | | | | |

*TPHCM, ngày 15 tháng 7 năm 2022*

**KT.HIỆU TRƯỞNG**

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**( Đã ký)**

**Nguyễn Thị Hiền**