|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN VĨNH BẢO  **TRƯỜNG THCS VIỆT TIẾN–**  **TRUNG LẬP** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độclập - Tự do - Hạnhphúc**  *Việt Tiến,ngàytháng 03năm 2024* |

**KẾ HOẠCH**

**Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn tháng 3**

Căn cứ kế hoạch giáo dục nhà trường, căn cứ kế hoạch công tác tháng và kế hoạch chuyên môn tháng 3. Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt nhóm chuyên môn:

**Chuyên đề**: **Nghiên cứu bài học và xây dựng đề khảo sát cuối kỳ 2;**

**Xây dựng nội dung ôn tập.**

**Thời gian**: Thứ 5, tuần 3,4 tháng 3

**Nội dung**:

Buổi 1: ( Chiều thứ 5, ngày 21/3) Tổ chức nghiên cứu bài học, phân công giáo viên lên chuyên đề; Xây dựng đề KSCL cuối kỳ; Xây dựng nội dung ôn tập. Sau buổi sinh hoạt đ/c Hoài hướng dẫn CB,GV,NV cơ sở 1 khảo sát TALIS 2024.

Buổi 2:(Chiều thứ 5, ngày 28/3) tổ chức lên chuyên đề.

**Đối tượng (nhóm) thực hiện: GV – HS 9A2, 9C2, 8A2, 7A2,6A2**

* Dạy chuyên đề:

Tổ KHXH: Ngữ văn: 9; Anh 9; LS-ĐL8 và Nghệ tuật;

Tổ KHTN:Toán 9; KHTN7, Tin 6 – GDTC

**Địa điểm: Cả 2 buổi SHCM tại Cơ sở 2**

**Phân công nhiệm vụ:**

* Tổ trưởng: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ/ nhóm; chuẩn bị biên bản; nội dung, phân công gv lên chuyên đề: lưu biên bản.
* Phụ trách nhóm**:** Các đ/c tổ trưởng, tổ phó
* Các nhóm trưởng: chọn bài; xây dựng nội dung sinh hoạt; xây dựng kế hoạch bài dạy; chỉ đạo cuộc họp; tổ chức buổi chuyên đề,tổ chức rút kinh nghiệm.
* Chuẩn bị CSVC: phòng họp, phòng học; thiết bị đồ dùng ... đ/c Hướng, Hương Anh, Huyền
* GVCN: 9A2,9C2,8A2,7A2,6A2 nhắc nhở hs chuẩn bị bài, đi học đúng giờ.

**Phân công các nhóm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | HỌ VÀ TÊN | **CHỨC VỤ** | **MÔN DẠY** |
| 1 | Vũ Thanh Phương | TT - NTr – Ngữ Văn | Văn 7, GDĐP8 |
| 1 | Nguyễn Thị Ga | GV | Văn 8,9, GDCD 9 |
| 2 | Tạ Thị Thu Hiền | GV | Văn 7,9 |
| 3 | Nguyễn Thị Hoa | GV | Văn 8,9; GDĐP8 |
| 4 | Vũ Thị Bình a | GV | Văn 6,8, LSĐL6 |
| 5 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | GV | Ngữ văn 8,9; LSĐL 7 |
| 6 | Nguyễn Tuấn Thành | GV | Ngữ văn7, LS 9, GDĐP 8 |
| 7 | Nguyễn Thị Minh Thu | GV | Văn 6 |
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Huệ | TP- NTr – Tiếng Anh | Tiếng Anh 7,9 |
| 2 | Phạm Thị Dung | GV | Tiếng Anh 7,8,9 |
| 3 | Phạm Thị Bích Lành | GV | Tiếng Anh 6,8 |
| 4 | Phạm Văn Tỏ | GV | Tiếng Anh 7,9 |
| 5 | Trần Thị Kiều Trang | GV | Tiếng Anh 6,8 |
| 1 | Dương Thị Ngọc | TT- Nhóm trưởng - Toán | Toán 8,9 |
| 2 | Trương Thị Lương | GV | Toán 7; KHTN 6 |
| 3 | Nguyễn Thị Mát | GV | Toán 8,9 |
| 4 | Vũ Thị Chinh | GV | Toán 8,9 |
| 5 | Tô Thị Ánh Quỳnh | GV | Toán 7,9; KHTN7 |
| 6 | Nguyễn Hải Yến | GV | Toán 6,8 |
| 7 | Vũ Văn Hoàn | GV | Toán 6, CN 8,9 |
| 1 | Đoàn Văn Nhượng | NTr - KHTN | KHTN 7,8; Hóa 9 |
| 2 | Lưu thị Hà | TP – Phụ trách | Toán 6,7 |
| 3 | Phạm Văn Định | GV | KHTN 7,8; Lý 9 |
| 4 | Trần Thị Thanh Hồng | GV | KHTN 6,7; CN 6 |
| 5 | Phạm Thị Anh Minh | GV | Sinh 9; GDTC 6,8 |
| 6 | Trịnh Quang Phong | GV | KHTN 7,8, Hóa 9 |
| 7 | Dương Thị Ngọc | GV | Toán 8,9; KHTN 8 |
| 8 | Phạm Văn Hướng | GV | CN7,8,9; KHTN 6,7 |
| 9 | Nguyễn Văn Hiệu | GV | TD9; GDTC 6,7,8; KHTN8 |
| 1 | Vũ Thị Bình b | NTr- LS- ĐL, NT | Địa 8,9; Mĩ thuật 6,7,8,9 |
| 2 | Dương Thị Hương | TP – Phụ trách | Văn 7, GDCD 8 |
| 3 | Lê Thị Diệp | GV | Địa 9, GDCD7, GDĐP7 |
| 4 | Vũ Thị Tuyết Anh | GV | Mĩ Thuật, LSĐL8 |
| 5 | Phạm Thị Nhã | GV | ÂN 6,7,8,9; GDCD 6,7 |
| 6 | Vũ Thị Hà | GV | ÂN 6,7,8,9; GDCD 6,7 |
| 7 | Vũ Thị Bình b | GV | Địa 8,9; Mĩ thuật 6,7,8,9 |
| 8 | Phạm Thị Thanh Dịu | NTr - GDCD | GDCD 6,8,9; |
| 1 | Nguyễn Lan Hương Anh | NTr – Tin học | Tin 6,7,8, KHTN 6 |
| 2 | Phạm Thị Xuyến | TP- phụ trách | Toán 6,8 |
| 3 | Đỗ Thu Hoài | GV | Tin 6; GDĐP6 |
| 4 | Nguyễn Đức Sơn | GV | Tin6,7,8; CN 6 |
| 5 | Nguyễn Tiến Đạt | GV | TD9, GDTC 7,8 |