UBND HUYỆN THANH OAI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG THCS BÌNH MINH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

 *Bình Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2024*

# BÁO CÁO THUỜNG NIÊN NĂM 2024

**CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THU – CHI TÀI CHÍNH**

*(Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT- BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn 142/PGDĐT ngày 04/7/2024 Thực hiện Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục Đào tạo;

Trường THCS Bình Minh đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu và có báo cáo như sau:

# BÁO CÁO CÔNG KHAI THƯỜNG NIÊN.

* 1. **THÔNG TIN CHUNG**:
		1. Tên cơ sở giáo dục:

Tên trường : Trường THCS Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

* + 1. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử).

Trụ sở Thôn Chằm, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0235.3871.124

Website: [http://binhminhthanhoai.edu.vn](http://leloi.edu.vn/)

* + 1. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có).

Loại hình: Công lập

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

* + 1. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.

Trường THCS Bình Minh được thành lập từ năm 1955; Trong 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Những năm gần đây, được sự chỉ đạo, quan tâm đầu tư của: Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Oai, Phòng GD-ĐT huyện Thanh Oai, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhiệt tình Hội Cha mẹ học sinh, với quyết tâm cao, thầy và trò trường THCS Bình Minh đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quy mô trường lớp được ổn định và giữ vững, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Nhà trường luôn đi đúng đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện.

Cơ sở vật chất của nhà trường đầy đủ. Phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn với trang thiết bị đầy đủ. Khu vui chơi, khu luyện tập TDTT đảm bảo phục vụ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Tổng quan nhà trường được bố trí, quy hoạch một cách khoa học. Ngoài khu phục vụ học tâp, nhà trường còn chú trọng sửa sang và tu bổ khuôn viên, tôn tạo cảnh quan trường học thân thiên, xanh - sạch - đẹp.

Đội ngũ của trường: Ban giám hiệu nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, năng lực quản lý tốt. Nhà trường có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với phong trào giáo dục. Học sinh của trường chăm ngoan, học giỏi, giao tiếp tốt.

Việc xây dựng kế hoạch chiến lược bổ sung phát triển nhà trường giai đoạn 2021 – 2026 tầm nhìn 2030 nói riêng và kế hoạch chiến lược phát triển của các nhà trường trong toàn ngành nói chung có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021 – 2026 của đất nước. Cùng với các nhà trường xây dựng ngành Giáo dục & Đào tạo huyện phát triển ổn định, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng, của huyện của tỉnh và đất nước nói chung.

* + 1. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử.

Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ: Ông Nguyễn Quốc Đạt.

Chức vụ: Hiệu trưởng.

Địa chỉ nơi làm việc: Thôn Chằm, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0906522999.

Gmail: thangdat1963@gmail.com

* + 1. Tổ chức bộ máy:
			1. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có).

Quyết định số 163/QĐ –UB ngày 12 tháng 08 năm 1992 của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Oai về việc tách trường PTCS thành trường tiểu học và PTTH cấp 2.

* + - 1. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường.

Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 được thành lập theo quy định tại Điều 20 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/ TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đạo tạo), Hội đồng trường được kiện toàn theo Quyết định số 106 Hội đồng trường gồm có 9 thành viên Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; chủ tịch Công đoàn; bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện tổ chuyên môn, tổ văn phòng; đại diện chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh và đại diện học sinh.

* + - 1. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục.

Hiệu trưởng: Nguyễn Quốc Đạt

Ngày, tháng, năm sinh: 19/8/1963

Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng THCS Bình Minh ngày 23 tháng 2 năm 2022.

Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Lan.

Ngày tháng năm sinh: 6/04/1980.

Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng THCS Bình Minh ngày 15 tháng 10 năm 2023

Thời gian làm Phó hiệu trưởng tại đơn vị đến nay được 8 năm.

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Minh Lợi.

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1970

Luân chuyển, điều động làm Phó Hiệu trưởng THCS Bình Minh ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Thời gian làm Phó Hiệu trưởng tại đơn vị đến nay được 1 năm.

* + - 1. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cở sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục.
		1. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục.

Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục, quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục, các nghị quyết của hội đồng trường, quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính, chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có).

Nhà trường có các loại văn bản theo quy định: Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục, quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục, các Nghị quyết của hội đồng trường, quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; (Có văn bản kèm theo).

# ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN.

* + 1. Số biên chế được UBND huyện Thanh Oai giao năm 2024:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tổng số** | **Nữ** | **Dân tộc** | **Trình độ đào tạo** | **Ghi chú** |
| Chưa đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Trên chuẩn |
| HT, Phó Hiệu trưởng | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |
| Giáo viên | 42 | 37 | 0 | 0 | 40 | 2 | 4 HĐ111, 3 HĐLĐ |
| Nhân viên | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |
| **Cộng** |  | 43 | 0 | 0 | 48 | 5 |  |

* + 1. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở Bình Minh năm học 2024-2025 được đánh giá hằng năm.

| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Tốt | Khá | Trung bình | Kém |
| **Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên** | 45  |   | 2  | 39  |  2 | 2  |   | 18  | 25  |   |  32 |  7 |   |   |
| **I** | **Giáo viên**Trong đó số giáo viên dạy môn: |  36 |   |  1 |  31 |  2 |   |   |  18 |  25 |   |   |   |   |   |
| 1 | Toán |  7 |   |   | 7  |   |   |   | 2 | 5  |   |   |   |   |   |
| 2 | Lý | 1 |   |   |  1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 3 | Hóa | 2 |   | 1  |  1 |   |   |   |  1 | 1 |   |   |   |   |   |
| 4 | Văn |  7 |   |   |  6 | 1 |   |   |  2 | 5 |   |   |   |   |   |
| 5 | Sử | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Địa | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Tiếng Anh | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Công nghệ | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | GDCD | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sinh | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Mĩ thuật | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Âm nhạc | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Thể dục | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Tin | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **II** | **Cán bộ quản lý** |  2 |   |   |  2 |   |   |   |  |  3 |   |   |   |   |   |
| 1 | Hiệu trưởng |  1 |   |   | 1  |   |   |   |  | 1 |   |   |   |   |   |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2  |   | 1  |  1 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |
| **III** | **Nhân viên** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Nhân viên văn thư |  2 |   |   | 1 |  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 |   |   | 1 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Nhân viên thủ quỹ | 1 |   |   |  | 1 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Nhân viên y tế | 1 |   |   | 1 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 |   |   |  |  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm |  1 |   |   |  1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Nhân viên công nghệ thông tin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# CƠ SỞ VẬT CHẤT

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường THCS Bình Minh năm học 2024-2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| **I** | **Số phòng học**  | 24 | Số m2/học sinh |
| **II** | **Loại phòng học**  |  | - |
| 1 | Phòng học kiên cố  | 24 | - |
| 2 | Phòng học bán kiên cố  | 0 | - |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | - |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 12 | - |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 5 | - |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | - |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 41 | - |
| **III** | **Số điểm trường** | 1 | - |
| **IV** | **Tổng số diện tích đất**  (m2) | 16678 | 18,6 m2/học sinh |
| **V** | **Tổng diện tích sân chơi, bãi tập** (m2) | 8000 | 8,2m2/học sinh |
| **VI** | **Tổng diện tích các phòng** | 3878,5 | 3,96 m2/học sinh |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1930 | 1,97 m2/học sinh |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 1024 | 1,05 m2/học sinh |
| 3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 60,8 | m2/học sinh |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 121,7 | 0,124m2/học sinh |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 400 |  |
| 5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 342 | 0,35m2/học sinh |
| **VII** | **Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu** (Đơn vị tính: bộ)  |  | Số bộ/lớp |
| 1 | Khối lớp 6 |  | **1** |
| 2 | Khối lớp 7 |  | **1** |
| 3 | Khối lớp 8 |  | **1** |
| 4 | Khối lớp 9 |  | **1** |
| 5 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | **0** | **0** |
| **VIII** | **Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập** (Đơn vị tính: bộ) | 42 | 23 HS/bộ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IX** | **Tổng số thiết bị đang sử dụng**  | 31 | Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | 02 |  |
| 2 | Cát xét | 2 |  |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 02 |  |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 25 |  |
| 5 | Thiết bị khác… |  |  |
| **IX** | **Tổng số thiết bị đang sử dụng**  | 31 | Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | 02 |  |
| 2 | Cát xét | 2 |  |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 02 |  |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 25 |  |
| 5 | Thiết bị khác… |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **XIV** | **Nhà vệ sinh** | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
|  | Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ |
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh\*  | 3 | 0 | 8 | 0 | 200 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh\* |  |  |  |  |  |

# KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Trường THCS Bình Minh đã nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của Kiểm định chất lượng. Trong đó, tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường là tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện, để đáp ứng ccs tiêu chuẩn chất lượng và các biện pháp thực hện, để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục**.** Trường THCS Bình Minh đã đạt được Kiểm định chất lượng mức 3 ngày 14 tháng 11 năm 2023 và Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, từ đó giúp nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện.

Từng năm học nhà trường đã tiến hành tự đánh giá theo đúng quy trình tự đánh

giá:

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá.
2. Xây dựng mục đích, phạm vi tự đánh giá.
3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.
4. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, minh chứng.
5. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.
6. Viết báo cáo tự đánh giá.
7. Công bố báo cáo tự đánh giá.

Trường đã thành lập hội đồng tự đánh giá với đầy đủ các thành phần: Cấp ủy

Chi bộ, Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn trường, các tổ trưởng chuyên môn, các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách các hoạt động giáo dục có liên quan.

Kết quả tự đánh giá, nhà trường đã nhận thấy điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đề ra được kế hoạch cải tiến chất lượng để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Kỷ cương nề nếp được giữ vững, công tác quản lý được đổi mới, cơ sở vật chất được xây thêm các phòng học và các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất trường chuẩn Quốc gia, chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, trang thiết bị dạy học đảm bảo

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
| I | Điều kiện tuyển sinh |  Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Có đầy đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, GCN hoàn thành chương trình tiểu học. |   |   |   |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện |  - Thực hiện chương trình 35 tuần theo Quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và chương trình nhà trường.- Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định. |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |  - Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo qui định của Bộ GD & ĐT.- Gia đình quản lý việc học và làm bài ở nhà của học sinh; thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường.- Học sinh chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập. |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |  - Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua học tốt.- Tổ chức các phong trào giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bệnh tật.- Tổ chức các hoạt động rèn kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Không có học sinh vi phạm pháp luật.- Hạnh kiểm Tốt-Khá đạt 90% trở lên.- Học sinh lên lớp thẳng 99%- Học sinh tốt nghiệp THCS 100%- 100% học sinh có đủ sức khỏe để tham gia học tập. |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |  Học sinh có khả năng tiếp thu học tập ở cấp học cao hơn.- 99,5% học sinh tham gia học tiếp sau tốt nghiệp THCS. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
| **I** | **Số học sinh chia theo hạnh kiểm** | **973** | **252** | **183** | **218** | **244** |
| 1 | Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | **837****93,3** | 24496,8 | 17495,1 | 20694,5 | 21387,3 |
| 2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | **54****6,02** | 72,8 | 84,4 | 83,66 | 3112,7 |
| 3 | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) | **5****0,12** | 10,4 | 10,5 | 41,84 | 00 |
| 4 | Yếu(tỷ lệ so với tổng số) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II** | **Số học sinh chia theo học lực** | **897** | **252** | **183** | **218** | **244** |
| 1 | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | **253****28,2** | 5019,8 | 6233,9 | 6429,4 | 7731,6 |
| 2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | **388****43,3** | 11043,7 | 8244,8 | 9845 | 9840,2 |
| 3 | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) | **242****27** | 8433,3 | 3720,2 | 5223,9 | 6928,2 |
| 4 | Yếu(tỷ lệ so với tổng số) | **14****1,5** | 83,2 | 21,1 | 41,7 | 00 |
| 5 | Kém(tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |
| **III** | **Tổng hợp kết quả cuối năm** | **973** | **252** | **183** | **218** | **244** |
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | **883****98,4** | 24496,8 | 18198,9 | 21498,2 | 244100 |
| A | Học sinh giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | **253****28,2** | 5019,8 | 6233,9 | 6429,4 | 7731,6 |
| B | Học sinh tiên tiến(tỷ lệ so với tổng số) | **390****43,3** | 11043,7 | 8244,8 | 9845 | 9840,2 |
| 2 | Thi lại(tỷ lệ so với tổng số) | **11****1,5** | 53,2 | 21,1 | 41,7 | 00 |
| 3 | Lưu ban(tỷ lệ so với tổng số) | **1** | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Chuyển trường đến/đi(tỷ lệ so với tổng số) |  | 2/2 |  | 1/3 |  |
| 5 | Bị đuổi học(tỷ lệ so với tổng số) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | **0****0** | 00 | 00 | 00 | 30 |
| **IV** | **Số học sinh đạt giải các kỳ thi****học sinh giỏi** |  |  |  |  |  |
| 1 | Cấp tỉnh/thành phố | **5** |  |  |  | 5 |
| 2 | Cấp huyện | **100** | 21 | 19 | 26 | 34 |
| **V** | **Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp** | **244** |  |  |  | **244** |
| **VI** | **Số học sinh được công nhận tốt nghiệp** | **244** |  |  |  | **244** |
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | **77****31,6** |  |  |  | **77****31,6** |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | **98****40,2** |  |  |  | **98****40,2** |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | **69****28,2** |  |  |  | **69****28,2** |
| **VII** | **Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập** (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |
| **VIII** | **Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập** (tỷ lệ so với tổng số) |  |  |  |  |  |
| **IX** | **Số học sinh nữ/Tổng số học sinh** | **426/973** | 120/252 | 86/183 | 106/218 | 114/244 |
| **X** | **Số học sinh dân tộc thiểu số** | **1** |  |  |  | 1 |

* 1. **KẾT QUẢ TÀI CHÍNH**

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Nghị định số 163/2026/NĐ- CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 90/2018/TT- BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hổ trợ, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hê thống giáo dục quốc dân.

Trường THCS Bình Minh công khai tài chính gồm:

* Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023.
* Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2024.
* Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách theo từng quý.
* Thông báo công khai danh sách học sinh được trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với học sinh thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm 2024. (kèm theo danh sách).

**V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.**

* + 1. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, Kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi STEM, Văn học – Học văn, An toàn giao thông cấp huyện:

 Kết quả đạt được: Nhà trường tổ chức đầy đủ các cuộc thi cấp trường để chọn ra học sinh bồi dưỡng, thành lập đội tuyển và tham gia dự thi cấp huyện.

\* Thi hs giỏi huyện :

***- Khối 9:***

*\* Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hoá ( h/s): 36*

 *Trong đó có 04 Giải Ba và 32 giải KK*

*\* Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện môn Khoa học trẻ: 04*

+ Giải Khuyến khích: 04 Giải

*\* Kết quả thi môn Khoa học kỹ thuật): 02*

+ Giải Khuyến khích: 02 Giải.

*\* Kết quả thi Học sinh giỏi cấp Thành Phố*: 01 giải KK.

 ***- Khối 678:***

- Học sinh giỏi Olimpic K678 cấp huyện: 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 08 giải Ba, 73 giải KK.

- Kết quả thi Đấu trường Toán học (Vioedu): 9 Nhất, 13 Nhì, 17 Ba, 25 KK

- Kết quả thi Violympic: cấp huyện: 02 Ba, 15 KK, cấp TP: 01 Ba, 01 KK

\* Về TDTT: 01 Nhất, 02 Nhì, 04 Ba, 02 KK

***\* Các cuộc thi khác:***

- Tham gia cuộc thi "Văn hóa - Ứng xử" của học sinh đạt giải Nhất cấp Thành phố

- Tham gia cuộc thi "Thầy cô trong em" của học sinh đạt giải Nhất cấp huyện và Giải KK cấp Thành phố

- Tham gia cuộc thi thiếu nhi tuyên truyền luật trẻ em giải Nhất cấp huyện.

- Tham gia cuộc thi “Thiếu nhi thủ đô tuyên truyền giới thiệu sách hè” đạt giải Nhất cấp huyện.

- Tham gia cuộc thi Hùng biện “Văn hoá giao thông dưới góc nhìn người trẻ” giải Ba cấp huyện.

- Tham gia cuộc thi “Book review” đạt giải Ba cấp Thành phố.

- Tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp trường và Hội khỏe phù đổng cấp huyện vào tháng 1/2024.

- Tham gia ủng hộ mua 2000 gói tăm của Hội người mù huyện Thanh Oai.

- Tổ chức kỉ niệm các ngày lễ 20/10, 20/11, 22/12…

 2. Công tác chỉ đạo PCGD (việc kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo PCGD cấp huyện, xã; việc ban hành các văn bản tổ chức thực hiện công tác PCGD THCS)

 Nhà trường đã tích cực tham mưu với địa phương quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD-XMC và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống. Tập trung thực hiện để duy trì chất lượng PCGD mức độ 3 bền vững.

 Tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

Đạt PCGD 2023: Mức 3

1. Kết quả chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục
* Chỉ đạo việc quản lí hồ sơ, sổ sách trong nhà trường Nhà trường đã nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục; cập nhật chính xác số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lí, báo cáo.

Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo tinh thần của Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; rà soát, loại bỏ những loại hồ sơ, sổ sách mang tính hình thức, gây lãng phí; tăng cường quản lý, theo dõi, đánh giá quá trình. Tạo điều kiện tốt nhất cho thầy cô giáo sử dụng các loại hồ sơ điện tử để giảm tối đa thời gian dành cho việc nghiên cứu giảng dạy.

* Chỉ đạo quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm

Kết quả thực hiện: Đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho thầy cô trong toàn trường kí cam kết không tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định. Xây dựng kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra và phân công cụ thể các thành viên trong việc theo dõi, kiểm tra, xử lý các trường hợp dạy thêm học thêm sai quy định (nếu có).

# HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI.

1. **Hình thức:**
	* Tổ chức công khai trong hội đồng sư phạm bằng hình thức công khai, niêm yết, thông báo, đưa cổng Wedsite của trường.
	* Qua công khai cam kết về chất lượng giáo dục và công khai minh bạch về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính tại trường đã tạo điều kiện cho học sinh và xã hội có cơ sở đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của trường. Phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường, chất lượng giáo dục chuyển biến tốt, tạo thương hiệu của trường về chất lượng.

# Thời điểm công khai:

Về cam kết chất lượng, chất lượng giáo dục thực tế, các điều kiện đảm bảo chất lượng, thu chi tài chính đăng tải và niêm yết thông báo từ đầu tháng 8/2024.

Tiếp tục đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của trường và cập nhật khi khai giảng năm học mới và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học mới

(tháng 9 năm 2024) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết công khai tại trường ít nhất 15 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết, đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét.

Đối với học sinh tuyển mới: phổ biến hướng dẫn tuyển sinh và các thông báo về theo từng thôn trên đài truyền thanh của xã.

Đối với học sinh đang học tại trường: tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới để thông báo chi tiết.

Các năm về sau vẫn thực hiện theo hình thức và thời gian, điểm điểm như năm học trước.

Trên đây là bảng báo cáo công khai thường niên của Trường THCS Bình Minh năm 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Phòng Giáo dục- Đào tạo (b/c);
* Toàn thể CBGVNV, CMHS;
* Công khai trang Wedsite trường;
* Lưu VT./.
 | **PHÓ HIỆU TRƯỞNG** **Vũ Thị Lan** |