|  |  |
| --- | --- |
|  | **Phụ lục 1** |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **TRƯỜNG THPT TAM PHÚ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2024* |
|  |  |

**BÁO CÁO  
thường niên năm 2024**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Tên trường: Trường Trung học phổ thông Tam Phú

2. Địa điểm trụ sở chính: Số 31 đường Phú Châu, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đoại thoại: 028 38977234 – 028 38977235

- Website: [www.thpttamphu.hcm.edu.vn](http://www.thpttamphu.hcm.edu.vn)

3. Loại hình: Trường Công lập dạy 02 buổi/ngày

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu:

Sứ mạng: Xây dựng môi trường học tập và rèn luyện thân thiện, nền nếp, kỷ cương, chất lượng, nhân văn; đội ngũ đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực tốt. Đào tạo các thế hệ học sinh có trình độ, có tư duy, có năng lực tư duy sáng tạo, năng động, có khả năng thích ứng trong cuộc sống.

Tầm nhìn: Phấn đấu là một ngôi trường có uy tín trong khu vực, đào tạo ra những con người mạnh khỏe về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, có đạo đức, có kỹ năng sống, có khát vọng vươn lên.

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

**Giai đoạn xây dựng (từ năm học 1999 – 2000 đến 2002 – 2003).**

Là giai đoạn khởi đầu nên gặp rất nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên đa số trẻ, mới ra trường còn thiếu nhiều kinh nghiệm; lứa học sinh đầu tiên chưa quen nề nếp; cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy.

Năm học đầu tiên, trong dịp Khai giảng năm học 1999 – 2000, trường vinh dự đón tiếp Nguyên Thủ Tướng Phan Văn Khải và Nguyên Bí Thành Ủy TP.HCM Trương Tấn Sang đến dự Lễ và đánh trống khai trường. Đây là động lực lớn giúp đội ngũ sư phạm non trẻ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý lo cho đơn vị.

Lứa học sinh đầu tiên tốt nghiệp với tỷ lệ 76.0% (2001-2002) và 71% (2002-2003), tuy còn thấp so với tỷ lệ chung, nhưng là nỗ lực đáng kể của đội ngũ sư phạm.

**Giai đoạn ổn định và củng cố (từ năm học 2003 – 2004 đến 2006 – 2010)**

Được sự giúp sức của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường khắc phục những hạn chế về chuyên môn; nỗ lực vượt qua những khó khăn chủ quan và khách quan, nâng dần chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trong giai đoạn này đội ngũ giáo viên đã có nhiều trường thành trong nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và tích cực đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của trường. Uy tín của trường dần được củng cố qua kết quả giáo dục

Tỷ lệ tốt nghiệp trong giai đoạn này được nâng dần và duy trì ổn định ở mức trên 90% (86.87%, 93.17%, 97.44%, 93.20% tương ứng qua các năm).

**Giai đoạn phát triển (từ năm học 2010-2011 đến 2019-2020)**

Trong giai đoạn này chất lượng giáo dục đã đi vào ổn định, đội ngũ giảng dạy vẫn tập trung lo cho chuyên môn, kết quả tốt nghiệp các năm tuy có dao động nhưng vẫn được duy trì ở tỷ lệ cao (hầu hết các năm đều bằng hoặc cao hơn tỷ lệ chung của thành phố), công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm đầu tư, từng bước gặt hái được những thành quả đáng khích lệ. Điều này thể hiện sự vững vàng trong chuyên môn, ý thức tự giác trong công việc của đa số giáo viên và công nhân viên nhà trường. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn trường gặp những khó khăn bất cập, phát sinh từ nguyên nhân chủ quan và khách quan, gây ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Nhìn chung, trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, tuy có những giai đoạn khó khăn, nhưng sự phát triển ổn định của trường THPT Tam Phú đã khẳng định lòng yêu nghề, yêu học sinh; ý thức tự giác, lòng tự trong nghề nghiệp và tinh thần tự lực vượt khó vì cái chung vì sự nghiệp giáo dục của đội ngũ sư phạm. Đây là một trong những tiềm năng sẽ giúp cho trường tăng tốc và phát triển trong giai đoạn sau.

6. Thông tin người đại diện pháp luật:

- Ông Nguyễn Hồ Thiên Đăng

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Nơi làm việc: Số 31 đường Phú Châu, phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chi Minh

- Điện thoại: 09775981979, địa chỉ thư điện tử: [nguyenhothiendang@hcm.edu.vn](mailto:nguyenhothiendang@hcm.edu.vn)

7. Tổ chức bộ máy:

a) Trường THPT Tam Phú được thành lập theo Quyết định số 2983/QĐ-UB-VX ngày 22 tháng 5 năm 1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Trường THPT Tam Phú có Hội đồng trường được thành lập theo Quyết định số 3844/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG**

**NHIỆM KỲ 2020-2025**

*(theo Quyết định số 3844/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/11/2023 và Quyết định số 4181/QĐ-SGDĐT ngày 22/12/2023 về công nhận Chủ tịch Hội đồng trường)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CHỨC VỤ** | **CHỨC DANH** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Hồ Thiên Đăng | Hiệu trưởng | Chủ tịch HĐT |  |
| 2 | Lê Thanh Mai | Phó Hiệu trưởng | Thành viên |  |
| 3 | Thái Hoàng Minh | Phó Hiệu trưởng | Thành viên |  |
| 4 | Đỗ Xuân Bảo | Chủ tịch Công đoàn cơ sở | Thành viên |  |
| 5 | Lê Nguyễn Đình Lộc | Trợ lý Thanh niên | Thành viên |  |
| 6 | Lê Ngọc Dung | Tổ trưởng chuyên môn tổ Vật lý | Thành viên |  |
| 7 | Lê Thị Vân | Tổ trưởng chuyên môn tổ Sử-CD | Thành viên |  |
| 8 | Phan Thị Minh Nguyệt | Tổ trưởng chuyên môn tổ Hóa | Thành viên |  |
| 9 | Điền Nguyễn Hoàng Yến | Tổ trưởng chuyên môn tổ  Tiếng Anh | Thành viên |  |
| 10 | Nguyễn Ngọc Duy Khiêm | Tổ trưởng tổ Văn phòng | Thành viên |  |
| 11 | Hồ Thị Thanh Dung | Phó Chủ tịch UBND phường  Tam Phú | Thành viên |  |
| 12 | Trần Ngọc Phương | Trưởng Ban đại diện CMHS | Thành viên |  |
| 13 | Phạm Trần Khánh Vy | Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Học sinh | Thành viên | Đã ra trường, đang kiện toàn |

c) Quyết định điều động, bổ nhiệm của trường THPT Tam Phú:

\* Quyết định số 3626/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2023 về điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý Nguyễn Hồ Thiên Đăng, giữ chức vụ trưởng nhiệm kỳ 2023-2028 từ 01/11/2023.

\* Quyết định số 3375/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2023 về bổ nhiệm lại viên chức quản lý Lê Thanh Mai, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2023-2028 từ 01/09/2023.

\* Quyết định số 1321/QĐ-SGDĐT ngày 15/05/2024 về bổ nhiệm lại viên chức quản lý Thái Hoàng Minh, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2024-2029 từ 01/03/2024.

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Tam Phú theo Quyết định số 167-47/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Tam Phú;

e) Danh sách lãnh đạo trường THPT Tam Phú

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ tên** | **Chức vụ** | **Điện thoại** | **Địa chỉ thư điện tử** | **Địa chỉ làm việc** |
| 1 | Nguyễn Hồ Thiên Đăng | Hiệu trưởng | 0775981979 | [nguyenhothiendang@hcm.edu.vn](mailto:nguyenhothiendang@hcm.edu.vn) | 31 Phú Châu, phường Tam Phú tp Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | Lê Thanh Mai | Phó Hiệu trưởng | 0908222900 | [lethanhmai@hcm.edu.vn](mailto:lethanhmai@hcm.edu.vn) |
| 3 | Thái Hoàng Minh | Phó Hiệu trưởng | 0932121815 | [thaihoangminh@hcm.edu.vn](mailto:thaihoangminh@hcm.edu.vn) |

8. Trường có [chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025](https://drive.google.com/file/d/14MGg12Q4lvAoATMXVXaDCTJ7q33GHgq9/view?usp=sharing) đã được phê duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN**

1 . Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

| **STT** | **Tổ/Nhóm** | **Số lượng** | **Nữ** | **Trình độ** | | | **Hạng** | | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ths** | **ĐH** | **Khác** | **II** | **III** | **IV** |
| **I** | **Lãnh đạo trường** | **3** | **1** | **3** |  |  | **1** | **2** |  |  |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| **II** | **Tổ chuyên môn** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Toán | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 2 | Ngữ văn | 10 | 8 | 1 | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 3 | Tiếng Anh | 9 | 7 | 1 | 8 |  |  | 9 |  | Tăng 1 so với 2023 |
| 4 | Vật lí | 6 | 5 | 3 | 3 |  |  | 6 |  | Giảm 1 so với 2023 |
| 5 | Hóa học | 7 | 5 | 2 | 5 |  |  | 7 |  |  |
| 6 | Sinh học | 5 | 4 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 7 | Lịch sử và GD KT&PL | 7 | 6 | 1 | 6 |  |  | 7 |  | Tăng 1 so với 2023 |
| 9 | Địa lí | 4 | 3 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 10 | Tin học | 4 | 3 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 11 | Công nghệ | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 12 | Thể dục và QP&AN | 7 | 3 | 1 | 6 |  |  | 7 |  | Tăng 1 so với 2023 |
| **III** | **Văn phòng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Văn thư | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Giáo vụ | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kế toán | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Thư viện | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | CNTT | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nhân viên khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biên chế | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Hợp đồng | 10 | 6 |  | 1 | 9 |  |  |  |  |

**DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10**

**NĂM HỌC 2024 – 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sách** | **Tên tác giả** | | **Nhà xuất bản** | |
| 1 | Ngữ văn 10, Tập một  (Chân trời sáng tạo) | Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm Vân | | Giáo dục Việt Nam | |
| Ngữ văn 10, Tập hai  (Chân trời sáng tạo) | Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, Đoàn Thị Thu Vân | |
| Chuyên đề học tập Ngữ văn 10  (Chân trời sáng tạo) | Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng (đồng Chủ biên), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Lê Duy, Võ Thị Phúc Hồng, Trần Minh Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh | |
| 2 | Toán 10, Tập một  (Chân trời sáng tạo) | Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy | | Giáo dục Việt Nam | |
| Toán 10, Tập hai  (Chân trời sáng tạo) | Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy | |
| Chuyên đề học tập Toán 10  (Chân trời sáng tạo) | Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Đặng Văn Đoạt | |
| 3 | Tiếng Anh 10 Global Success | Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Vũ Hải Hà, Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng | | Giáo dục Việt Nam | |
| 4 | Giáo dục thể chất: Bóng chuyền  (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng | | Giáo dục Việt Nam | |
| Giáo dục thể chất 10: Bóng đá  (Cánh Diều) | Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Thành, Đinh Thị Mai Anh | | Đại học Sư phạm | |
| Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ  (Cánh Diều) | Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh | |
| Giáo dục thể chất 10: Cầu lông  (Cánh Diều) | Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thạch, Đinh Thị Mai Anh | |
| 5 | **Lịch sử 10 (Cánh Diều)** | **Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng** | **Đại học sư phạm** | |
| **Chuyên đề học tập Lịch sử 10**  **(Cánh Diều)** | **Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thu Hiền** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Địa lí 10  (Chân trời sáng tạo) | Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên), Đỗ Thị Hoài, Lâm Thị Xuân Lan, Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng Trọng Tuân, Trần Quốc Việt | Giáo dục Việt Nam |
| Chuyên đề học tập Địa lí 10  (Chân trời sáng tạo) | Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên), Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng Trọng Tuân, Trần Quốc Việt |
| 7 | **Giáo dục kinh tế và pháp luật 10**  **(Cánh Diều)** | **Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận** | **Đại học Huế** |
| **Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10**  **(Cánh Diều)** | **Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận** |
| 8 | Vật lí 10  (Chân trời sáng tạo) | Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Nguyễn Lâm Duy, Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Đào Quang Thiều, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh | Giáo dục Việt Nam |
| Chuyên đề học tập Vật lí 10  (Chân trời sáng tạo) | Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội, Trần Dương Anh Tài, Trương Đặng Hoài Thu |
| 9 | Hóa học 10  (Chân trời sáng tạo) | Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn | Giáo dục Việt Nam |
| Chuyên đề học tập Hóa học 10  (Chân trời sáng tạo) | Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn |
| 10 | Sinh học 10  (Chân trời sáng tạo) | Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn | Giáo dục Việt Nam |
| Chuyên đề học tập Sinh học 10  (Chân trời sáng tạo) | Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn |
| 11 | Tin học 10  (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư | Giáo dục Việt Nam |
| 12 | Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ  (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên | Giáo dục Việt Nam |
| Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ  (Kết nối tri thức với cuộc, sống) | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Cường (Chủ biên), Phạm Văn Sơn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt  (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu Hương, Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc Tấn | Giáo dục Việt Nam |
| Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt  (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Bùi Thị Thu Hương, Bùi Ngọc Tấn |
| 14 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10  (Chân trời sáng tạo 1) | Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thủy (Đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Đỗ Phú Trần Tình | Giáo dục Việt Nam |
| 15 | Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 | Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh. | Đại học Sư phạm |

**DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11**

**NĂM HỌC 2024 – 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sách** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản** | |
| 1 | Ngữ văn 11, Tập 1  (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| Ngữ văn 11, Tập 2  (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân |
| Chuyên đề học tập Ngữ văn 11  (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân |
| 2 | Toán 11, Tập 1  (Chân trời sáng tạo) | Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| Toán 11, Tập 2  (Chân trời sáng tạo) | Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy |
| Chuyên đề học tập Toán 11  (Chân trời sáng tạo) | Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Đặng Văn Đoạt |
| 3 | Tiếng Anh 11 Global Success | Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| 4 | Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 11  (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| Giáo dục thể chất - Bóng đá 11  (Cánh Diều) | Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức Dũng, Nguyễn Văn Thành | | Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam  (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) | |
| Giáo dục thể chất - Bóng rổ 11  (Cánh Diều) | Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh | |
| Giáo dục thể chất - Cầu lông 11  (Cánh Diều) | Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thạch | |
| 5 | Giáo dục kinh tế và pháp luật 11  (Cánh Diều) | Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận | | Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam  (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế) | |
| Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11  (Cánh Diều) | Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Hoàng Thị Thinh | |
| 6 | Lịch sử 11  (Cánh Diều) | Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm | | Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam  (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) | |
| Chuyên đề học tập Lịch sử 11  (Cánh Diều) | Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên) Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm | |
| 7 | Địa lí 11  (Chân trời sáng tạo) | Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuân (đồng Chủ biên), Huỳnh Ngọc Sao Ly, Bùi Vũ Thanh Nhật, Phan Văn Phú, Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc Việt | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| Chuyên đề học tập Địa lí 11  (Chân trời sáng tạo) | Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuân (đồng Chủ biên), Bùi Vũ Thanh Nhật, Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc Việt | |
| 8 | Vật lý 11  (Chân trời sáng tạo) | Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Trần Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Nguyễn Như Huy, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| Chuyên đề học tập Vật lý 11  (Chân trời sáng tạo) | Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Trần Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội | |
| 9 | Hóa học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Đăng Đạt, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Đường Khánh Linh, Trần Thị Như Mai | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| Hóa học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Văn Hải, Đường Khánh Linh, Trần Thị Như Mai | |
| 10 | Sinh học 11 (Cánh Diều) | Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ngô Văn Hưng, Đoàn Văn Thược, Lê Thị Tuyết | | Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) | |
| Chuyên đề học tập Sinh học 11 (Cánh Diều) | Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Cao Phi Bằng, Ngô Văn Hưng, Nguyễn Thị Trung Thu, Đoàn Văn Thược | |
| 11 | Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Trương Võ Hữu Thiên, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| 12 | Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế Hùng(Chủ biên), Hồ Hữu Hải, Khổng Vũ Quảng, Trương Hoành Sơn, Nguyễn Hồng Sơn | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| Chuyên đề học tập  Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế Hùng (Chủ biên), Phùng Xuân Lan, Trương Đức Phức | |
| Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Cao Bá Cường, Phạm Kim Đăng, Bùi Hữu Đoàn,Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Bình Nguyên, ĐỗThị Phượng | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| Chuyên đề học tập  Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Trần Thị Bình Nguyên | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| 13 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Chân trời sáng tạo 1) | Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thủy (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Phạm Đình Văn | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | |
| 14 | Giáo dục Quốc phòng và an ninh 11 | Nguyễn Thiện Minh, Hướng Xuân Thạch (Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Trọng Dân (chủ biên), Hoàng Tuấn Anh, Hoàng Lê Nam, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh | | Đại học sư phạm | |

**DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12**

**NĂM HỌC 2024 – 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách (tên bộ sách)** | | **Tác giả** | **Tổ chức, cá nhân** |
| 1 | Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | | Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | | Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn |
| Chuyên đề học tập Toán 12 (Kết nới tri thức với cuộc sống) | | Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn |
| 2 | Ngữ văn 12, Tập 1 (Chân trời sáng tạo) | | Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu Vân | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| Ngữ văn 12, Tập 2 (Chân trời sáng tạo) | | Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân |
| Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 (Chân trời sáng tạo) | | Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan |
| 3 | Tiếng Anh 12 Global Success | | Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 4 | Giáo dục thể chất 12 - Bóng chuyền (Kết nối tri thức với cuộc sống) | | Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá (Cánh Diều) | Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức Dũng, Nguyễn Văn Thành | | Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) |
|  | Giáo dục thể chất 12 - Bóng rổ (Cánh Diều) | Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh | |
|  | Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông (Cánh Diều) | Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trương Văn Minh | |
| 5 | Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 (Cánh Diều) | Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận | | Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế) |
| Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 (Cánh Diều) | Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận | |
| 6 | Lịch sử 12 (Cánh Diều) | Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết | | Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) |
| Chuyên đề học tập Lịch sử 12 (Cánh Diều) | Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết | |
| 7 | Địa lí 12 (Chân trời sáng tạo) | Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, Hà Văn Thắng (đồng Chủ biên), Huỳnh Ngọc Sao Ly, Hoàng Trọng Tuân, Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc Việt | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| Chuyên đề học tập Địa lí 12 (Chân trời sáng tạo) | Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, Hà Văn Thắng (đồng Chủ biên), Huỳnh Ngọc Sao Ly, Hoàng Trọng Tuân, Phạm Thị Bạch Tuyết | |
| 8 | Vật lý 12 (Chân trời sáng tạo) | Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng Việt Hải (đòng chủ biên), Trần Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Nguyễn Như Huy, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| Chuyên đề học tập Vật lý 12 (Chân trời sáng tạo) | Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng Việt Hải (đòng chủ biên), Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội, Nguyễn Như Huy, Trương Đặng Hoài Thu | |
| 9 | Hóa học 12 (Chân trời sáng tạo) | Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| Chuyên đề học tập Hóa học 12 (Chân trời sáng tạo) | Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn | |
| 10 | Sinh học 12 (Cánh Diều) | Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân | | Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) |
| Chuyên đề học tập Sinh học 12 (Cánh Diều) | Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân | |
| 11 | Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng  (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Phạm Thế Long (Tổng chủ biên).  Bùi Việt Hà - Đào Kiến Quốc (đồng chủ Biên), Nguyễn Nam Hải – Dương Quỳnh Nga - Lê Kim Thư – Đặng Bích Việt. | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 12 | Công nghệ 12, Lâm nghiệp-Thủy sản (Cánh Diều) | Nguyễn Tất Thăng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh | | Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế) |
| Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Lâm nghiệp-Thủy sản (Cánh Diều) | Nguyễn Tất Thăng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh | |
| Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử (Cánh Diều) | Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú | |
| Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử (Cánh Diều) | Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn | |
| 13 | Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 (Chân trời sáng tạo 1) | Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thủy (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Phạm Đình Văn | | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 14 | Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 | Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương Hồng Sinh | | Nhà xuất bản Đại học Sư phạm |

**III. CƠ SỞ VẬT CHẤT**

Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung:

| **STT** | **Nội dung** | **Số lượng** | **Diện tích (m2)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Phòng hành chính** |  |  |  |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 26,8 |  |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 53,6 |  |
| 3 | Tài vụ | 1 | 26,8 |  |
| 4 | Công đoàn - Phòng tiếp công dân | 1 | 26,8 |  |
| 5 | Tư vấn | 1 | 26,8 |  |
| 6 | Y Tế | 1 | 26,8 |  |
| 7 | Đoàn thanh niên | 1 | 26,8 |  |
| 8 | Kho thiết bị | 1 | 26,8 |  |
| 9 | Văn thư | 1 | 26,8 |  |
| 10 | Giáo vụ | 1 | 26,8 |  |
| 11 | Hội đồng | 1 | 98,4 |  |
| 12 | Truyền thống | 1 | 53,6 |  |
| 13 | Thư viện | 1 | 93,6 |  |
| 14 | Hội trường | 1 | 300 |  |
| **II** | **Phòng học** |  |  |  |
| 1 | Phòng kiên cố | 39 | 2090,4 |  |
| 2 | Phòng bán kiên cố | 0 |  |  |
| 3 | Phòng tạm | 0 |  |  |
| **III** | **Phòng chức năng** |  |  |  |
| 1 | Thực hành Tin học (45 máy/phòng) | 2 | 80,4 | Phòng rộng hơn và máy nhiều hơn so với năm 2023 |
| 2 | Thí nghiệm Vật lí – Stem | 1 | 53,6 |  |
| 3 | Thí nghiệm Hóa học | 1 | 53,6 |  |
| 4 | Thí nghiệm Sinh học | 1 | 53,6 |  |
| 5 | Phòng Âm nhạc – Mỹ thuật | 1 | 36 |  |
| **IV** | **Khác** |  |  |  |
| 1 | Vườn trường | 1 | Đang cải tạo |  |
| 2 | Phòng nghỉ giáo viên | 2 | 42,8 |  |
| 3 | Sân trước | 1 |  |  |
| 4 | Sân chính (Sân cờ)  (bóng chuyền, cầu lông) | 1 | 2448 |  |
| 5 | Sân giữa (bóng chuyền) | 1 | 400 |  |
| 6 | Sân sau (bóng đá) | 1 | 1000 |  |
| 7 | Khu vực căng-tin, nhà ăn, bãi xe học sinh | 1 | 2630 |  |
| 8 | Bãi xe giáo viên | 1 |  |  |
| 9 | Công viên | 1 | Đang cải tạo |  |
| **V** | **Nhà vệ sinh** |  |  |  |
| 1 | Giáo viên nam | 1 | 26,8 |  |
| 2 | Giáo viên nữ | 1 | 26,8 |  |
| 3 | Học sinh nam | 6 | 120,6 |  |
| 4 | Học sinh nữ | 6 | 120,6 |  |
| **VI** | **Không gian mạng** |  |  |  |
| 1 | Cổng thông tin điện tử  https://thpttamphu.hcm.edu.vn | 1 | X |  |
| 2 | THPT Tam Phú - TP Thủ Đức Official (Zalo OA) | 1 | X |  |
| 3 | Fanpage Đoàn trường | 1 | X |  |

**IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**

Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

a) Kết quả tự đánh giá: Trường tự đánh giá hàng năm đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1

b) Trường đã được đánh giá ngoài năm 2021 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1

**V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:**

[Xem file đính kèm (liên kết)](https://drive.google.com/file/d/16xfVtpdJU9Hovb8HiGEZYzVyYqtT1vXT/view?usp=sharing)

**VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH:**

[Xem file đính kèm](https://drive.google.com/file/d/1hAnae4ewccJveHlxYeH1uln9h62z5xVl/view?usp=drive_link)

**VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC**

[Xem file đính kèm](https://docs.google.com/document/d/1kYcEKPqVDduhJQYNJOveGzx0w2_1S_R1/edit?usp=drive_link&ouid=108814970840608642014&rtpof=true&sd=true)

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Hồ Thiên Đăng**