|  |  |
| --- | --- |
| Tr­êng thcs Th¸i S¬n | **Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam** |
| **Tæ khoa häc x· héi** | **§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc** |

*Th¸i S¬n ngµy 2 th¸ng 9 n¨m 2021*

**KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tæ chuyªn m«n n¨m häc 2021- 2022**

C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2021-2022 c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n cña Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hải Phòng , Phßng GD-§T huyÖn An L·o ;

C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô n¨m häc 2021– 2022 cña tr­êng THCS Th¸i S¬n

C¨n cø vµo thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc trong n¨m häc 2020 – 2021; dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng, cña nhµ tr­êng, tæ KHXH ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m häc 2021 – 2022 nh­ sau:

**A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh**

**1.Tình hình đội ngũ:**

**-**Tæ KHXH gåm 18 ®/c : Biªn chÕ: 17 ®/c **;** hîp ®ång huyện : 1 ®/c

- Sè ®¶ng viªn: 16 ®/c ®¹t tØ lÖ 89 %

- Tr×nh ®é ®µo t¹o:

+ §¹t chuÈn: 19 ®¹t tØ lÖ 100% ; Trªn chuÈn: 19 ®/c ®¹t tØ lÖ 100 %

+Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt: ; Khá:

**II. Số lớp: ; Số học sinh:**

**III. Thiết bị dạy học.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thiết bị dạy học | SL | Các bài thực hành | Ghi chú |
| **1** | Ti vi, máy chiếu, máy tính | **19** | Mọi tiết dạy ở tất cả các bộ môn | Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn. |
| **2** | Tranh ảnh. | Không hạn định | Các bài Đọc hiểu môn Ngữ văn, Thực hành MT, GDCD. | Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Đồ dùng trực quan (mẫu vật, mô hình…) | Không hạn định | Các bài LT, TH môn Mĩ thuật. Bài LT,TH môn Lịch sử, Địa lý. | Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn. |
| 4 | Bản đồ, biểu đồ | Không hạn định | Các bài LT, TH môn Lịch sử, Địa lý | Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn. |
| 5 | Bảng phụ, bảng nhóm | Không hạn định | Các bài TH, Luyện tập ở tất cả các bộ môn. | Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn |
| 6 | Đài, loa | 2 | Bài nghe, nói môn Tiếng Anh. | Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn |
| 7 | Đàn Organ | 1 | Bài LT, TH môn Âm nhạc. | Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn |

**IV. Phòng học bộ môn.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phòng | Số lượng | Phạm vi và nội dung sử dụng | Ghi chú |
| 1 | Phòng ĐDDH | 1 | Lưu giữ ĐDDH. | GV, HS đăng kí mượn, trả theo quy định. |
| 2 | Phòng HĐTT( Hội trường) | 1 | Học tập chuyên đề, Sinh hoạt tập thể, Tổ chức HĐTN. | Đăng kí theo CĐ. |
| 3 | Phòng CM | 1 | Sinh hoạt CM. | SHCM, SH CLB. |
| 4 | Phòng Thư viện | 1 | Lưu giữ sách,TLTK, tổ chức hoạt động đọc sách cho GV, HS. | Sử dụng theo KH. |

**B. THUẬN LỢI , KHÓ KHĂN.**

**I. Thuận lợi:**

- Tổ KHXH luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của BGH và các tổ chức đoàn thể trong trường. nhà trường

- Nội bộ tổ có tinh thần đoàn kết, các giáo viên trong tổ phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng.

- Các giáo viên trong tổ có máy tính, hầu hết đều biết sử dụng và biết khai thác thông tin, tài liệu trên mạng phục vụ công tác giảng dạy.

**II. Khó khăn:**

- Cơ sở vật chất, trang thiết còn thiếu , chưa đáp ứng tốt cho yêu cầu giảng dạy.

- Năng lực chuyên môn ở một bộ phận giáo viên chưa tương xứng với trình độ đào tạo, nhất là về phương pháp kĩ thuật dạy học hiện đại và kiểm tra đánh giá.

- Tinh thần đổi mới ở một số đồng chí giáo viên chưa thật cao.

- Trình độ nghiệp vụ tay nghề của đội ngũ không đồng đều, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của một số đồng chí còn hạn chế.

- Tư tưởng học lệch, không coi trọng các môn KHXH của phụ huynh và học sinh.

- Một bộ phận học sinh có bố mẹ là lao động tự do, thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh éo le nên việc quan tâm, phối hợp với nhà trương giáo dục con em còn hạn chế.

**C. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.**

**I. Mục tiêu:**

1. Bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ nhà giáo , nêu cao tính kỉ cương, tình thương và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. chú trọng các kĩ năng mềm.

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và giáo dục trong tình hình mới - thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, hình thức và phương pháp KTĐG theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Thực hiện dạy học theo chủ đề, dạy học lồng ghép, tích hợp và dạy học liên môn

3. Nâng cao chất lượng dạy học, tạo sự chuyển biến tích cực trong chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn, đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi và chất lượng thi vào lớp 10 THPT.

4. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn được quy định tại TT26, TT 22,CV 3280/BGD, CV 4040, CV 06/SGD. Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tham gia sinh hoạt chuyên môn qua “Trường học kết nối”

5.Tích cực triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6.

**II. Các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện**:

**1. Nhiệm vụ trọng tâm:**

1.1- Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

1.2- Bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV trong tổ.

1.3- Tiếp tục thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

1.4- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học chủ đề, dạy học lồng ghép, tích hợp về chủ quyền biển đảo, sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường ... và tiếp tục thực hiện việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học

1.5- Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS theo hướng dẫn của thông tư 26/BGD( sửa đổi TT58).

1.6- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác: hoạt động Đoàn, Đội, chủ nhiệm lớp...các cuộc vận động và các phong trào thi đua

**2. Các chỉ tiêu phấn đấu:**

**a. Chất lượng đội ngũ:**

- 100% CB GV tổ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, vi phạm các tệ nạn xã hội; 100% gia đình nhà giáo đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

- 100% CB GV tổ tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập chính trị do ngành tổ chức.

- 100% CBGV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và giáo dục, cụ thể:

- 100% GV đạt chuẩn đào tạo và trên chuẩn. Phấn đấu 100% GV sử dụng thành thạo máy tính, biết khai thác Internet và sử dụng các phần mềm phục vụ cho việc giảng dạy. Sử dụng sổ điểm điện tử và có sản phẩm trên trường học kết nối.

- Chất lượng tay nghề: 100% GV có nghiệp vụ tay nghề vững vàng, tham gia giảng dạy chuyên đề , kết quả thanh kiểm tra ( của tổ CM, Trường, PGD) đạt loại khá trở lên

+ Các giờ dạy,phấn đấu: G 40% trở lên; khá 55% trở lên, không có tiết dạy không đạt yêu cầu.

+ Các tiết dự giờ đột xuất : G 55 %; khá 45% trở lên, không có tiết dạy không đạt yêu cầu.

+ Thi dạy ở trường : G 80% trở lên, không có tiết dạy xếp loại ĐYC.

+ 100% GV có đủ hồ sơ CM theo quy định & đạt loại khá trở lên.

- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp và xếp loại viên chức cuối năm :20% trở lên đạt xuất sắc; 80% trở lên đạt khá; không có GV xếp đạt yêu cầu

- Đăng kí các danh hiệu thi đua:

+ Tổ lao động tiên tiến.

+ CSTĐ cấp cơ sở: 01-2 đ/c

+ LĐTT: 15 đ/c

**b**. **Chất lượng giáo dục:**

**\* Hạnh kiểm:** Tốt 85% trở lên; TB dưới 2%; không có HS xếp hạnh kiểm yếu**.**

**\* Học lực:** Xếp loại giỏi 20% trở lên; khá 40% trở lên.

***\** Chất lượng học sinh giỏi các cấp:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thø tù** | **M«n - Khèi** | **CÊp huyÖn** | **CÊp thµnh phè** |
| 1 | Ng÷ v¨n 9 | 2-3 gi¶i | 1 giải |
| 2 | GDCD 9 | 2-3gi¶i | 1 giải |
| 3 | §Þa 9 | 2-3 gi¶i | 1 giải |
| 4 | Anh 9 | 4-5gi¶i | 1-2giải |
| Tæng |  | 10-14gi¶i | 4-5 giải |

**\* Các môn thi khảo sát chung toàn huyện:** Cuối kì, cuối năm phấn đấu xếp thứ 9 /17 trường

**\* Thi vào lớp 10 THPTmôn Ngữ văn**: Điểm bình quân môn thi xếp thứ 12 của huyện, xếp thứ 150 của thành phố.

**3. Các giải pháp thực hiện:**

- Thực hiện các cuộc vận động & phong trào lớn của ngành: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, Các phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường , đảm việc nhà”.

- Thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra hiện tượng GV vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Nghiên cứu chương trình, nắm vững hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của BGD, SGD,PGD; nắm vững và sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học. Thực hiện nghiêm túc chương trình.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn bám sát hướng dẫn của SGD, PGD và chỉ đạo của BGH nhà trường.

- Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch nhóm.

- Tổ chức, tham gia đầy đủ & có hiệu quả các cuộc tập huấn, hội thảo về chuyên môn do SGD, PGD tổ chức .

- Chú trọng công tác bồi dưỡng tại chỗ thông qua:

+ Dự giờ, thanh kiểm tra GV để tư vấn thúc đẩy.

+ Tăng cường kiểm tra, dự giờ đột xuất.

+ Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học , ƯDCNTT của GV.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo định kỳ: 1 tháng/ lần đối với nhóm CM, 2 lần/1 HK đối với tổ chuyên môn.

+ Sinh hoạt chuyên đề: 8 chuyên đề/ năm.

- Duy trì tốt việc thực hiện nề nếp chuyên môn: soạn, giảng, chấm, chữa, trả bài theo quy đinh.

- Triển khai cụ thể, chi tiết các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của PGD, SGD, BGD và của nhà trường tới từng GV.

- Thực hiện chương trình giáo dục, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; đổi mới phương pháp dạy học. Coi trọng kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức; quan tâm hướng dẫn phương pháp học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS. Tăng cường dạy học theo hướng phân hóa phù hợp với năng lực HS dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Đa dạng hóa các hình thức học tập, quan tâm tới các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học. Coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường; Chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật...

- Thực hiện chu đáo và nghiêm túc khâu kiểm tra đánh giá HS ,cho điểm chính xác đúng với năng lực HS, quan tâm nhận xét chi tiết, uốn nắn kịp thời, kích thích sự cố gắng vươn lên của mỗi HS. Trong đánh giá quan tâm đến sự tiến bộ của mỗi HS. Tạo điều kiện để mỗi HS được tham gia vào quá trình đánh giá.

- Tăng cường hiệu quả của hoạt động tổ, nhóm chuyên môn, SHCM đều đặn , thiết thực theo các chuyên đề. Tham gia sinh hoạt chuyên môn qua “Trường học kết nối”

- Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường góp phần giáo dục & rèn kĩ năng sống cho học sinh .

- GVCN tăng cường công tác chủ nhiệm lớp, điều tra phân loại đối tượng HS; làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh & Ban đại diện cha mẹ HS của lớp, GVBM, các tổ chức Đoàn, Đội...để giáo dục & quản lí HS...

**D. LÞch tr×nh thùc hiÖn cô thÓ :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Th¸ng/TuÇn** | | **Néi dung c«ng viÖc** | **BiÖn ph¸p thùc hiÖn** | | **Ng­êi thùc hiÖn** | | | | **KÕt qu¶** | | **§iÒu chØnh, bæ sung** |
| **Th¸ng 8**  **TuÇn 1** | | -Họp tổ chuyên môn  +SHCM Nghiên cứu chương trình GDPT mới 2018 theo môn (Ngữ văn,Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý  - Viết thu hoạch theo môn | Tổ trưởng hướng dẫn các thành viên trong tổ nghiên cứu chương trình và viết bài thu hoạch | | TT và Gv trong tæ | | | |  | |  |
| **Th¸ng 8**  **TuÇn 2** | | -TT thông qua một số quy định trong tổ  -Ph©n c¸c nhãm chuyªn m«n & cö nhãm tr­ëng.  - Rà soát chương trình xây dựng các chủ đề dạy học lớp 7,8,9  cấu trúc GA dạy theo chủ đề  - Lập kế hoạch dạy lồng ghép tích hợp theo môn lớp: ATGT, QP, Bảo vệ MT..... | - Tæ tr­ëng ph©n c¸c nhãm CM vµ cö c¸c nhãm tr­ëng.  Tổ trưởng phân công giáo viên trong nhóm thực hiện | | TT và Gv trong tæ | | | |  | |  |
| **Th¸ng 8**  **TuÇn 3** | | **\* Sinh ho¹t tæ:**  + Bồi dưỡng CMNV  - Ứng dụng công nghệ thông tin:  - Các phần mềm hỗ trợ dạy học, thiết kế giáo án điện tử  - Sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối  - Hướng dẫn sử dụng phần mềm **CSDL (các mục mới)**  Các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực  - Thống nhất cấu trúc giáo án  + Tập huấn xây dựng KHGD đối với các môn lớp 6 chương trình GDPT 2018. | Thống nhất vào bài dạy cụ thể  - Tæ tr­ëng triÓn khai, h­íng dÉn GV häc tËp  - Tæ tr­ëng vµ cèt c¸n tæ cho tËp huÊn cho GV trong tæ  - GV c¸c nhãm CM nghiªn cøu rµ so¸t ,®iÒu chØnh ch­¬ng tr×nh, x©y dùngc¸c chñ ®Ò d¹y häc  Tập huấn trực tuyến | | - Tæ tr­ëng + GV trong tæ  - GV trong tæ  - Tæ tr­ëng + GV tæ  - C¶ tæ  C¸c nhãm chuyªn m«n  - Tæ tr­ëng vµ c¸c thµnh viªn | | | |  | |  |
| **Th¸ng 8**  **TuÇn 4** | | -Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  - Tham gia các lớp tập huấn về CM | Tham gia học tập ngiêm túc, viết bài thu hoạch | | TT và gv | | | |  | |  |
| ***Tháng 9 Chuyên đề :* Nền nếp kỷ cương và hướng dẫn học sinh tự học** | | | | | | | | | | | |
| **Th¸ng9**  **TuÇn1** | | **1. Sinh ho¹t tæ:**  - TriÓn khai c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n cña PGD, SGD  -Th«ng qua c¸c chuyªn ®Ò thùc hiÖn trong n¨m häc | | -Tæ tr­ëng triÓn khai tíi c¸c tæ viªn  Tæ tr­ëng triÓn khai tíi c¸c tæ viªn | | | | - Tæ tr­ëng + GV tæ  Tæ tr­ëng | |  |  |
| **Th¸ng9**  **TuÇn 2** | | 1.TriÓn khai quy chÕ chuyªn m«n cña nhµ tr­êng.  **2. Thống nhất tiết dạy chuyên đề tổ Môn Văn 9**  **-Họp giao ban TTCM và PHT theo lịch của PGD** | | - Tæ tr­ëng triÓn khai tíi c¸c tæ viªn trong tæ.  - Thảo luận nội dung PP tiết dạy chuyên đề tổ  - Học tập nghiên cứu về chuyên môn theo CV | | | | Tæ tr­ëng triÓn khai + GV tæ  Đc 9 Gấm +GV dạy môn Văn  GV trong tổ | |  |  |
| **Th¸ng9**  **TuÇn 3** | | **\* SH nhóm chuyªn m«n**  **1- Thực hiện chuyên đề tổ**  2.LËp danh s¸ch ®éi tuyÓn  HSG c¸c m«n ë c¸c khèi  líp  3. §¨ng kÝ c¸c danh hiÖu thi ®ua  4.Th¶o luËn nhiÖm vô träng t©m vµ c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2020 -2021  5. C¸c ý kiÕn tham gia, kiÕn nghÞ trong HNCBCC | | -B¸o c¸o chuyªn ®Ò,  dù giê, rót kinh  nghiÖm  -Th«ng qua kÕt qu¶  n¨m häc tr­íc , lËp  danh s¸ch ®éi tuyÓn®Ó  chän HSG  - Tæ vµ c¸c c¸ nh©n §KT§.  C¶ tæ th¶o luËn, thèng  nhÊt c¸c chØ tiªu vµ gi¶i  ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô  n¨m häc trong b¸o c¸o  dù th¶o cña ®/c HT.  C¸c tæ viªn cho ý kiÕn tham gia, kiÕn nghÞ víi nhµ tr­êng | | | | -Dạy TN : đ/c Gấm  - B/c : Đ/c Chính  GV trong tổ  GV d¹y ®éi tuyÓn HSG  - Tæ tr­ëng+ GV tæ  GV trong tæ | |  |  |
| **Th¸ng9**  **TuÇn 4,5** | | 1.. kiÓm tra chÐo hå s¬ chuyªn m«n  2 . Rót kinh nghiÖm c«ng t¸c chuyªn m«n th¸ng 9  ***3.Cập nhật tin bài SHCM trên*** *mạng* | | C¸c nhãm tr­ëng KT hå s¬ theo c¸c nhãm CM  - §ánh gi¸ c«ng t¸c chuyªn m«n tháng 9 | | | | GV ÂN  TT vµ Gv trong tæ  GV trong tổ | |  |  |
| ***Tháng 10 Chuyên đề :* ĐMPPDH phát triển năng lực giải quyết vấn đề ở học sinh** | | | | | | | | | | | |
| **TuÇn 1** | | 1.TriÓn khai c«ng t¸c th¸ng 10 | - Th«ng qua kÕ ho¹ch ho¹t ®éng th¸ng 10: | | | - Tæ tr­ëng | | |  | |  |
| **Th¸ng10**  **TuÇn 2** | | \*Sinh ho¹t nhãm chuyªn m«n  **SHCM Huyện môn Ngữ văn 6 – Tại THCS Quang Trung ( 14 h ngày 13/10/2021)** | Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo KH nhãm.  - Th¶o luËn vÒ c¸c kÜ thuËt DH tÝch cùc theo c¸c nhãm CM.  -Trao ®æithèngnhÊt  bµi khã trong th¸ng | | | Gv trong tæ  C¸c nhãm chuyªn m«n | | |  | |  |
| **Th¸ng10**  **TuÇn 3** | **1.** Sinh ho¹t chuyªn ®Ò  M«n Văn 6  ***2.Cập nhật tin bài SHCM trên***  *mạng*  *3.* **SHCM Huyện môn Lịch sử 6 – Tại THCS Trường Thọ( 14 h ngày 19/10/2021)**  *.* **SHCM Huyện môn Địa lí 6 – Tại THCS An thắng ( 14 h ngày 19/10/2021)** | | - Nghe b¸o c¸o chuyªn ®Ò, dù giê, rót kinh nghiÖm  - Nghe b¸o c¸o chuyªn ®Ò, dù giê, rót kinh nghiÖm | | | Người thực hiện : Đ/c Thu  đ/c Nhung | | |  | |  |
| **Th¸ng10**  **TuÇn 4** | 1-§¨ng kÝ thi d¹y giái  chµo mõng ngµy 20/11  2.KiÓm tra chÐo hå s¬ | | - GV ®¨ng kÝ tiÕt d¹y  - c¸c nhãm kiÓm tra hå s¬ chuyªn m«n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ | | | - GV trong tæ  TT và nhãm chuyªn m«n  - GV trong tổ | | |  | |  |
| **Th¸ng10**  **TuÇn 5** | 1.Häp tæ chuyªn m«n: **Rót kinh nghiÖm c«ng t¸c th¸ng 10.**  **2. c¸c nhãm b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò theo nhãm**  **3. Nộp đề Kt giữa kì** | | - §¾nh gi¸ c«ng t¸c chuyªn m«n thn¸g 10 triÓn khai c«ng t¸c chuyªn m«n th¸ng 11  - C¸c nhãm b¸o c¸o  viÖc d¹y thÓ nghiÖm  theo chuyªn ®Ò & rót  kinh nghiÖm theo  nhãm    - các nhóm chuyên môn thống nhất đề kiểm tra HK 1 | | | TT  - c¸c nhãm chuyªn m«n | | |  | |  |
| ***Tháng 11 : Chuyên đề* Dạy học lồng ghép tích hợp trong môn học nhằm phát triển năng lực**  **hợp tác của học sinh.** | | | | | | | | | | | |
| Th¸ng 11  TuÇn 1 | **+ Họp tổ CM**  *.* **SHCM Huyện môn GDCD 6 – Tại THCS Tân viên**  **( 14 h ngày 2 /11/2021)**  **SHCM Huyện môn Tiếng Anh 6 – Tại THCS Tân Dân**  **( 14 h ngày 4 /11/2021)**  **Thi dạy giỏi cấp trường** | | Dự giờ ,học tập,rút kinh nghiệm | | Gv trong tæ | | | |  | |  |
| Th¸ng 11  **TuÇn 2** | - C¸c c«ng viÖc kh¸c theo KH nhãm  -Ra ®Ò thi HSG cÊp huyÖn c¸c m«n khèi 9 nép vÒ tæ CM , tr­êng (28/11)  - **Thực hiện chuyên đề 2:**  **Môn Ngữ văn 7** | | Dự giờ ,học tập,rút kinh nghiệm  -ThùchiÖn c¸c c«ng viÖc theo KHN.  - GV xây dựng đề kiểm tra, đề thi và đáp án, biểu điểm chấm  Dự giờ ,học tập,rút kinh nghiệm | | Gv trong tæ  c¸c nhãm chuyªn m«n  GV trong tổ và Gv dạy HSG  **- Báo cáo : đ/c Vân**  **Dạy thể nghiệm đ/c Ngọc** | | | |  | |  |
| Th¸ng 11  **TuÇn 3** | **1. Tæng kÕt c«ng t¸c thi d¹y**    -3 Tæ chøc Héi nghÞ thi ®ua “Hai tèt” cÊp tr­êng.  ***3.Cập nhật tin bài SHCM trên*** *mạng* | | - Tæ chøc rót kinh nghiÖm, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c tiÕt thi d¹y, nép kÕt qu¶ vÒ BGH.  Dù giê & rót kinh nghiÖm C§  - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo KH. | | **TT** | | | |  | |  |
| Th¸ng 11  **TuÇn 4** | **1.Häp tæ chuyªn m«n**  **2.- c¸c nhãm b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò**  **\* SH nhãm:**  3-TiÕp tôc thèng nhÊt néi dung, ph­¬ng ph¸p d¹y tiÕt tù chän, «n KSCL, néi dung lång ghÐp,GD kÜ n¨ng sèng cho HS, d¹y ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng  **4. ChÊm hå h¬ chuyªn m«n** | | -®¸nh gi¸ c«ng t¸c chuyªn m«n th¸ng 11  - Nhãm tr­ëng b¸o c¸o chuyªn ®Ò thùuc hiÖn trong th¸ng  - Th¶o luËn, luận chän ND kiÕn thøc, ph­¬ng ph¸p d¹y tiÕt tù chän, «n tËp. , néi dung lång ghÐp,GD kÜ n¨ng sèng cho HS, d¹y ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng  Tæ tr­ëng ph©n c«ng GV KT chÐo hå s¬ theo c¸c nhãm CM, cèt c¸n, tæ tr­ëng chÊm. | | **TT**  **Nhãm tr­ëng**  **c¸cnhãm chuyªn m«n**  **TT và cốt cán CM** | | | |  | |  |
| ***Tháng 12 : Chuyên đề* Dạy học phân hóa đối tượng, nâng cáo hiệu quả học tập của học sinh**  **trong tiết luyện tập, ôn tập.** | | | | | | | | | | | |
| **Th¸ng 12**  **TuÇn 1** | **1.Häp tæ chuyªn m«n**    2.Thùc hiÖn th¸ng cao ®iÓm vÒ chÊt l­îng: T¨ng c­êng kiÓm tra nÒ nÕp d¹y – häc, tæ chøc «n tËp, KT HKI  **SHCM Huyện môn ÂN 6 – Tại THCS NCM**  **( 14 h ngày 7 /12/2021)**  **SHCM Huyện môn MT 6 – Tại THCS Quang Hưng**  **( 14 h ngày 7 /12/2021)** | | **.TriÓn khai c«ng t¸c th¸ng 12**  GV th¶o luËn, thèng nhÊt PP, ND c¸c buæi «n tËp, chuÈn bÞ ®Ò c­¬ng «n tËp h­íng dÉn HS «n & cã kÕ ho¹ch KT th­êng xuyªn.  Dù giê & rót kinh nghiÖm C§ | | | | **TT**  **GV trong tæ** | |  | |  |
| **Th¸ng 12**  **TuÇn 2** | **1. Thùc hiÖn chuyªn ®Ò th¸ng 12 M«n Địa 9**  2- «n tËp häc k× chuÈn bÞ  cho thi KSCL  3- Häc quy chÕ cho ®iÓm , ®¸nh  gi¸, xÕp lo¹i HS  4***.Cập nhật tin bài SHCM trên*** *mạng*  **5.SHCM Huyện GD TN HN 6 – Tại THCS Trường Sơn**  **( 14 h ngày 8 /12/2021)** | | - Dù giê & rót kinh nghiÖm chuyªn ®Ò.  - C¸c nhãm thèng  nhÊt néi dung «n tËp  -Tæ chøc cho GV häc  l¹i quy chÕ ®¸nh gi¸,  xÕp lo¹i HS | | | | **D¹ythÓ**  **nghiÖm:®/c** **Thương**  **-b/c đ/c Gấm**  **GV trong tæ**  **TT vµ GV** | |  | |  |
| **Th¸ng 12**  **TuÇn 3** | 1.SH nhãm chuyªn m«n  2. Thùc hiÖn lÞch coi & chÊm thi cuối kì - Hoµn thµnh vµo ®iÓm, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i HSHKI | | - c¸c nhãm SHCM theo  kÕ ho¹ch**:**  d¹y thÓ  nghiÖm theonhãm, rót  kinh nghiÖm  -Thùc hiÖn lÞch coi &  chÊm thi, vµo ®iÓm,häc b¹ theo  ph©n c«ng | | | | **GV trong nhãm**  **GV trong tæ** | |  | |  |
| **Th¸ng 12**  **TuÇn 4,5** | 1. **Häp tæ CM**  2.- Hoµn thµnh ®iÓm vµ  nép c¸c b/c vÒ bé phËn  chuyªn m«n    3.ChÊm hå s¬ chuyªn  m«n  4- B×nh xÐt thi ®ua ®ît 1  5. S¬ kÕt HKI: s¬ kÕt thi ®ua ®ît 1 & ph¸t ®éng thi ®ua ®ît 2.  ***6. c¸c nhãm chuyªn m«n b¸o c¸o***  ***viÖc d¹y häc theo chñ ®Ò*** | | Rót kinh nghiÖm  c«ng t¸c th¸ng 12  Vµo ®iÓm sæ gäi tªn  ghi ®iÓm vµ phÇn mÒn  QLHS ,  thèng kª chÊt l­îng,  - ChÊm hå s¬ chuyªn  m«n cña GV trong tæ,  nhËn xÐt, xÕp lo¹i  göi kÕt qu¶ vÒ BGH  - c¸ nh©n viÕt b¶n kiÓm  ®iÓmtù ®¸nh gi¸, nhËn  xÐt, tæ CM gãp ý x©y  dùng  -S¬ kÕt thi ®ua ®ît 1,  ®¸nhgi¸ viÖc thùc hiÖn  c«ng t¸c HKI: ChÊt  l­îng GDHS HKI  vµ ph¸t ®éng thi ®ua  ®ît 2  c¸c nhãm chuyÖn m«n  b¸o c¸o viÖc d¹y häc  theo chñ ®Ò trong häc  k× I | | | | **TT vµ GV trong tæ**  **GV trong tæ**  **GV trong tæ**  **TT, TP vµ cèt c¸n bé m«n**  **TT vµ GV trong tæ**  **TT vµ GV trong tæ**  **Gv trong tæ** | |  | |  |

***Tháng 1 Chuyên đề :* Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào**

**ĐM PP dạy học nhằm phát triển năng lực tự học và tư duy sáng tạo ở học sinh**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Th¸ng**  **TuÇn** | **Néi dung c«ng viÖc** | **BiÖn ph¸p thùc hiÖn** | **Ph©n c«ng thùc hiÖn** | **KÕt qu¶** | **§C, BS** |
| **Th¸ng1**  **TuÇn 1** | **1. Sinh ho¹t tæ:**  **2. SH nhãm CM: thùc hiÖn theo KH nhãm**  **3T¨ng c­êng tËp huÊn HSG**  **SHCM Huyện môn GD Địa phương 6 – Tại THCS Quốc Tuấn**  **( 14 h ngày 6/1/2022)** | -Rút kinh nghiệm thông qua kết quả học kì 1, tiếp tục bàn phương pháp dạy học ở học kì 2 sao cho hiệu quả hơn; khác phục những điểm còn hạn chế trong học kì I  -TriÓn khai c«ng t¸c th¸ng 1:  Th¶o luËn môc tiªu, ND, PP bµi d¹y chuyªn ®Ò  Các nhóm nghiên cứu bài dạy thảo luận và thống nhất  GV d¹y ®éi tuyÓn rÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho H | - Tæ tr­ëng, GV tæ  **Gv trong tổ**  GV d¹y HSG líp 9 |  |  |
| **Th¸ng1**  **TuÇn 2** | 1.Sinh ho¹t nhãm  \***Thi HSG cấp huyện các môn VH**  **13h 30 Ngày 12,13/1/2022**  **tại An Tiến và Tân Dân** | C¸c nhãm th¶o luËn bµi míi, khã trong ch­ong tr×nh, thèng nhÊt ND, PP  - Ôn luyện rèn kĩ năng làm bài cho HS | - TT, TP, cèt c¸n bé m«n    GV dạy đội tuyển HSG |  |  |
| **Th¸ng1**  **TuÇn 3** | 1.SH nhãm chuyªn m«n  **2.D¹y chuyªn ®Ò m«n Tiếng Anh 7**  **SHCM Huyện môn Ngữ văn 9 – Tại THCS Chiến Thắng ( 14 h ngày 16/3/2022)**  **SHCM Huyện môn Tiếng Anh 9 – Tại THCS Trường Thành ( 14 h ngày 17/3/2022)** | - Dù giê, KT hå s¬ GV, KSCL ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i  - C¸c nhãm kh¸c thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo KH nhãm  +nghe b¸o c¸o C§  C¸c nhãm th¶o luËn bµi míi, khã trong ch­ong tr×nh, thèng nhÊt ND, PP  - Dù giê & rót kinh nghiÖm chuyªn ®Ò. | -C¸c nhãm CM  + dạy TN đ/c Điệp  b/c :đ/c An |  |  |
| **Th¸ng1**  **TuÇn 4** |  |  |  |  |  |
| **Th¸ng1**  **TuÇn 4** | **Dù kiÕn nghØ TÕt Nguyªn ®¸n** | | | | |

***Tháng 2 Chuyên đề :* Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào**

**ĐM PP dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho và tư duy sáng tạo ở học sinh**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Th¸ng**  **Tuân** | **Néi dung c«ng viÖc** | **BiÖn ph¸p** | **Ng­êi thùc hiÖn** | **KÕt qu¶** | **§C/ BS** |
| **Th¸ng2**  **TuÇn 1** | **\* Häp tæ chuyªn m«n *.***  **1. TriÓn khai c«ng t¸c th¸ng 2:**  2.T¨ng c­êng KT viÖc båi d­ìng ®éi tuyÓn HSG thi HSG cÊp huyÖn  **\*** | - Tæ tr­ëng triÓn khai c«ng t¸c th¸ng 2:  - KT, dù giê BD, ®éng viªn GV t¨ng c­êng c¸c buæi «n tËp.  - Nghiªn cøu bµi d¹y, dù giê & rót kinh nghiÖm theo lÞch | **-**  TT  -Tæ tr­ëng vµ GV tæ |  |  |
| **Th¸ng2**  **TuÇn 2** | * Sinh hoạt nhóm chuyên môn * **Dạy chuyên đề :Môn Sử 8** | - c¸c nhãm thèng nhÊt néi dung d¹y thÓ nghiÖm theo chuyªn ®Ò tæ  Nghe b¸o c¸o chuyªn ®Ò dự giờ tiết d¹y thÓ nghiÖm, rót kinh nghiÖm | Gv trong tổ  b/c CĐ : đ/c Thảo  dạy thể nghiệm đ/c Chính |  |  |
|  | | | | | |
| **Th¸ng2**  **TuÇn 3** | * Sinh hoạt nhóm chuyên môn   **-** | Nghe b¸o c¸o chuyªn ®Ò dự giờ tiết d¹y thÓ nghiÖm, rót kinh nghiÖm | TT,GV dạy TA |  |  |
| **Th¸ng 2**  **TuÇn 4** | **1- Häp tæ chuyªn m«n**  **2 KiÓm tra hå s¬ chuyªn m«n**. | - ®¸nh gi¸ c«ng t¸c chuyªn m«n th¸ng 2  kiÓm tra hå s¬ chuyªn  m«n nhËn xÐt, ®¸nh gi¸  - Nghe báo cáo chuyên đề ,Dù giê & rót kinh nghiÖm chuyªn ®Ò. | TT  TT, TP vµ cèt c¸n |  |  |

***Tháng 3 Chuyên đề :* Ứng dụng CNTT và sử dụng hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Th¸ng**  **TuÇn** | **Néi dung c«ng viÖc** | **BiÖn ph¸p thùc hiÖn** | **Ph©n c«ng thùc hiÖn** | **KÕt qu¶** | **§iÒu chØnh, bæ sung** |
| **Th¸ng 3**  **TuÇn 1** | ***1.. TriÓn khai c«ng t¸c th¸ng 3***  ***1.***Tæ chøc T§ chµo mõng 8/3 vµ 26/3  2. Phân công dạy chuyên đề môn AN 6  3.Thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy QTPN 8/3 vµ ngµy thµnh lËp §TNCSHCM 26/3  4.T¨ng c­êng båi d­ìng ®éi tuyÓn HSG TP líp 9 ( nếu có ) | - Tæ tr­ëng triÓn khai c«ng t¸c th¸ng 3:  - nhóm chuyên môn nghiên cứu bài dạy thống nhất ND, PP  - ®¨ng kÝ tiÕt d¹y chµo mõng 8/3  - T¨ng c­êng båi d­ìng, ®éi tuyÓn HSG | - Tæ tr­ëng  đ/c Thủy    Gv trong tổ  GV dạy HSG |  |  |
| **Th¸ng 3**  **TuÇn 2** | Sinh hoạt nhóm chuyên môn  Thống nhất nội dung PP tiết dạy chuyên đề tổ  -Các nhóm khác sinh hoạt theo kế hoạch | Nhóm ngữ văn thống nhất bài dạy | - Gv nhóm Ngữ văn |  |  |
| **Th¸ng 3**  **TuÇn 3** | **1.Thực hiện d¹y chuyªn ®Ò nhóm**  ***2.Cập nhật tin bài SHCM trên*** *mạng*  *3. nộp đề kiểm tra học kì 2* | -Lªn líp d¹y thÓ nghiÖm, rót kinh nghiÖm C§.  Các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung đề kiểm tra | GV trong tổ |  |  |
| **Th¸ng 3**  **TuÇn 4** | **1. Häp tæ chuyªn m«n**  **2. Sinh ho¹t nhãm:**  - Th¶o luËn, x©y dùng ®Ò c­¬ng h­íng dÉn HS «n tËp  3- Thùc hiÖn c¸c néi dung theo KH nhãm.  4.Thi HSG thành phố( nếu có )  5- KiÓm tra chÐo hå s¬ . | - ®¸nh gi¸ c«ng t¸c th¸ng 3  - Thèng nhÊt c¸c néi dung ®Ò c­¬ng h­íng dÉn HS chuÈn bÞ «n tËp  - Th¶o luËn, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo KHN.  -Gv dạy hsg ôn luyện rèn kĩ năng làm bài cho HS  - Tæ tr­ëng ph©n c«ng GV KT chÐo hå s¬ theo c¸c nhãm CM | TT  - GV tæ  - C¸c nhãm CM.  TT và cốt cán   * GV dạy đội tuyển HSG   TT và cốt cán |  |  |

***Tháng 4 Chuyên đề :* ĐMPP kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Th¸ng**  **TuÇn** | **Néi dung c«ng viÖc** | **BiÖn ph¸p thùc hiÖn** | **Ph©n c«ng thùc hiÖn** | **KÕt qu¶** | **§iÒu chØnh, bæ sung** |
| **Th¸ng 4**  **TuÇn 1** | ***1..*TriÓn khai c«ng t¸c th¸ng 4:**  2. Thùc hiÖn th¸ng cao ®iÓm vÒ chÊt l­îng.  3. T¨ng c­êng tËp huÊn HSG cÊp Thµnh phè( nÕu cã ) | - Tæ tr­ëng triÓn khai c«ng t¸c th¸ng 4:  ®Ò.  - Tæ tr­ëng, TP t¨ng c­êng KT nÒ nÕp d¹y häc, chØ ®¹o «n tËp cho HS thi HKII  - GV t¨ng c­êng c¸c buæi «n tËp, chuÈn bÞ ®Ò c­¬ng «n tËp h­íng dÉn HS «n & cã kÕ ho¹ch KT th­êng xuyªn.  - GV t¨ng c­êng c¸c buæi «n tËp, KT, thi thö t¹i tr­êng | - TT  - TT, TP, cèt c¸n  - GV tæ + nhãm CM .  - GVBD, ®éi tuyÓn.  - |  |  |
| **Th¸ng 4**  **TuÇn 2** | **1.Thống nhất tiết dạy chuyªn ®Ò m«n GDCD 9**  2- Thùc hiÖn c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch nhãm. | Thống nhất nội dung , phương pháp tiết dạy chuyên đề, xây dựng báo cáo  - Trao ®æi, th¶o luËn, thèng nhÊt néi dung c«ng viÖc theo KHN | - B/c Đc Vân  Dạy TN đ/c Phương  - C¸c nhãm CM |  |  |
| **Th¸ng 4**  **TuÇn 3** | **1.Dạy chuyên đề m«n GDCD 9**  2. Héi th¶o c«ng t¸c tuyÓn sinh vµo líp 10    3.KT ®ét xuÊt nÒ nÕp d¹y häc, viÖc sö dông ®å dïng cña GV tæ.  ***4.Cập nhật tin bài SHCM trên*** *mạng* | Nghe báo cáo, Dự giờ, nhận xét rút kinh nghiệm  - TiÕp tôc thèng nhÊt ®Ò c­¬ng h­íng dÉn HS «n tËp  - Gv d¹y líp 9 th¶o luËn t×m gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh chÊt l­îng thi vµo líp 10  -Tæ tr­ëng, tæ phã, KT ®ét xuÊt, nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm ®¸nh gi¸ | - B/c Đc Phương  Dạy TN đ/c V ân  -C¸c nhãm CM  - GV d¹y m«n thi vµo líp 10  TT. TP |  |  |
| **Th¸ng 4**  **TuÇn 4** | **1.Sinh ho¹t nhãm chuyªn m«n**  **2. C¸c nhãm thèng nhÊt néi dung «n tËp cho HS** | - c¸c nhãm d¹y chuyªn ®Ò theo kÕ ho¹ch  -H­íng dÉn H «n tËp , rÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho H chuÈn bÞ KTHK II ®¹t kÕt qu¶ cao | Các nhóm CM |  |  |
| **Th¸ng 4**  **TuÇn 5** | 1. **häp tæ chuyªn m«n** 2. **thùc hÞªn KTHK theo lÞch cña PGD** 3. **Häc quy chÕ xÕp lo¹i cho ®iÓm**   **4. Sinh ho¹t nhãm** | -TT ®¸nh gi¸ c«ng t¸c chuyªn m«n th¸ng 4  - Coi, chÊm thi theo sù ph©n c«ng cña PGD vµ BGH  - nghiªn cøu c«ng v¨n vÒ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i , cho ®iÓm HS cña SGD.  Thùc hiÖn c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch nhãm. | TT  GV trong tæ  TT vµ Gv trong tæ  - C¸c nhãm CM |  |  |
| ***Tháng 5 Chuyên đề :* ĐMPP kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh** | | | | | |
| **TuÇn 1**  **Th¸ng5** | Häp tæ chuyªn m«n.  1.TriÓn khai c«ng t¸c th¸ng 5***:***  2 KiÓm tra HKII, coi, chÊm, vµo ®iÓm theo lÞch chØ ®¹o  3 Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh & hoµn thµnh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i HS cuèi n¨m häc.  4 KiÓm tra, chÊm hå s¬ GV cuèi n¨m.  5.H­íng dÉn HS tù häc tËp trong hÌ.  6. X©y dùng kÕ ho¹ch «n tËp cho HS líp 9 thi vµo 10 | - Tæ tr­ëng triÓn khai c«ng t¸c th¸ng 5:  - Thùc hiÖn coi, chÊm, vµo ®iÓm theo lÞch.  - Thùc hiÖn ®óng CT & kiÓm tra ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i, vµo ®iÓm theo chØ ®¹o  - Tæ tr­ëng, tæ phã KT ®¸nh gi¸.  - Thèng nhÊt néi dung «n tËp hÌ cho HS.  - Nhãm NV9 th¶o luËn, thèng nhÊt. | TT  - C¶ tæ  - GV tæ  TT, TP vµ cèt c¸n  TT vµ GV trong tæ  - GV d¹y Ng÷ v¨n 9 |  |  |
| **TuÇn 2**  **Th¸ng5** | **1. Sinh ho¹t nhãm CM**  2. Hoµn thµnh CT.  3. Hoµn thµnh viÖc KTHKII &®¸nh gi¸ xÕp lo¹i HS | GV thùc hiÖn theo KH nhµ tr­êng. |  |  |  |
| **TuÇn 3**  **Th¸ng5** | **\* Sinh ho¹t tæ:** **s¬ kÕt thi ®ua** | -Tæng kÕt ho¹t ®éng cña tæ trong n¨m häc  - C¸ nh©n tù ®¸nh gi¸ theo phiÕu ®¸nh gi¸ c«ng chøc. Tæ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i. | - Tæ tr­ëng.  - GV tæ |  |  |

**Xác nhận của BGH Thái Sơn , ngày 2 tháng 9năm 2021**

Tổ trưởng

***Dư Thị Khiến***