TRƯỜNG THPT TX BÌNH LONG

**BÁO CÁO SƠ KẾT HKI - NĂM HỌC 2018 - 2019**

Tổ:.. . . . . . . . . . . . .

1. Tình hình thực hiện chương trình:
2. Những môn- lớp trễ (trên 1 tuần):

1. Những trường hợp sai chương trình:

1. Tình hình thực hiện quy định chuyên môn: Kế hoạch bộ môn, giáo án, kiểm tra, chấm trả bài- dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, nộp các loại báo cáo………

1. Việc giáo dục dân số, giáo dục về phòng chống ma túy, HIV-AIDS qua các bộ môn:

1. Việc sinh hoạt chuyên đề:
2. Đánh giá về việc chuẩn bị (Chỉ đạo của tổ, GV phụ trách, tổ viên).

b- Các chuyên đề đã thực hiện:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên chuyên đề | Môn-Lớp | GV phụ trách | Xếp loại |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

c - Các ngoại khóa đã thực hiện:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nôi dung | Môn-Lớp | Số HS tham gia | Hình thức | Xếp loại |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Thống kê kết quả thao giảng, dự giờ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TG-Giỏi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TG-Khá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TG-TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Không XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Số đồ dùng dạy học tự làm…………………Số lần sử dụng đồ dùng dạy học………………….
2. Đánh giá về nội dung đề, đáp án (mức độ, độ chính xác) đề chung của Sở Giáo dục:

Khái quát ưu, nhược đểm về kiến thức, kỹ năng của học sinh từng môn (kiểm tra theo đề chung của Sở)

Kiến nghị về việc ra đề chung của Sở:

8. Số lượt sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG

9. Thống kê số giáo viên được triển khai đổ mới phương pháp , đổi mới kiểm tra đánh giá.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên giáo viên** | **GV đã tham gia** | | | **GV đã thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG** | **Dự giờ** | |
| **Số lần Tập huấn** | **Số lần Hội nghị** | **Số lần Hội thảo** | **Số lượt giờ đã dự** | **Số giờ đã đổi mới PPDH** |
|
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

Tổ trưởng

TRƯỜNG THPT TX BÌNH LONG

**BÁO CÁO SƠ KẾT HKI - CHỦ NHIỆM LỚP**……………….

**NĂM HỌC 2018 - 2019**

1. SỐ LIỆU:

1-Học sinh:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học sinh | | Đoàn viên | | | Con LS | | Con TB | | Con BB | | Dân tộc ít người | | Trong đó DT Stiêng | |
| TS | Nữ | TS | Nữ | DT | TS | Nữ | TS | Nữ | TS | Nữ | TS | Nữ | TS | Nữ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2- Học sinh nghỉ học và chuyển trường đến: *(Tính từ đầu năm học ghi tên cụ thể)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Nữ | DT | Nữ DT | Con TB | Con LS | Con BB | Thời gian nghỉ | Lý do nghỉ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Danh sách học sinh hưởng chế độ ***(ghi cụ thể)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ và Tên** | **Con thương binh** | **Con Bệnh binh** | **Hộ nghèo** | **Cận nghèo** | **Mồ côi** | **Chính sách khác (ghi rõ chính sách)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Hoạt động của hội cha mẹ học sinh:(Nêu sự quan tâm của chi hội lớp,những hoạt động chi hội đã làm được trong học kỳ, số lần BCH tham gia sinh hoạt, thăm lớp, số tiền quỹ chi hội, đã chi, dự kiến chi khen thưởng hk….)

1. Những tiến bộ của lớp về các mặt: chuyên cần, nến nếp học tập, bảo quản tài sản , vệ sinh phòng học, doàn kết kỷ luật……(Nêu những cá nhân học sinh thật điển hình từng mặt, kèm theo sự việc)

IV- Những vấn đề còn yếu hoặc chậm tiến và hướng khắc phục( Nêu những học sinh chậm tiến đáng phê phán kèm theo sự việc)

1. Những vấn đề khác:

**GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM**