|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ  **TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN**  Số: 17/KH-THTQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**  *Bình Thuận, ngày 12 tháng 9 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG**

**NĂM HỌC 2021 - 2022**

**I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH**

*Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;*

*Căn cứ Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lắk Ban hành kế hoạch năm học 2021-2022;*

*Căn cứ Công văn số 959 /SGD&ĐT- GDTH-GDMN ngày 7/7/2021 của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lăk và Công văn số 172/PGD ĐT của Phòng Giáo dục và đào tao thị xã Buôn Hồ V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 – 2022;*

*Căn cứ Công văn số 1333/SGD ĐT V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh kế hoạch dạy học lớp 5;*

*Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường và địa phương Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn xây dựng Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 như sau.*

**II. DIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2021 – 2022.**

**1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.**

Trường Tiểu hoc Trần Quốc Tuấn đứng chân trên địa bàn thôn Bình Minh 3, xã Bình Thuận. Trường có nhiệm vụ tuyển sinh học sinh bảy thôn Bình Minh (từ Bình Minh 1 đến Bình Minh 7). Khu vực Bình Minh là khu vực trung tâm của xã Bình Thuận. Dân cư từ nhiều miền quê khác nhau về đây lập nghiệp như Thừa Thiên – Huế, Quãng Ngãi, Thái Bình …. Tôn giáo có hai tôn giáo chính là Công giáo và Phật giáo. Dân cư chủ yếu làm nông nghiệp trồng cà phê, hồ tiêu, lúa … Đời sống kinh tế, văn hóa và an ninh trật tự xã hội khá ổn định.

a) Thuận lợi:

Lãnh đạo Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương rất quan tâm, chỉ đạo và đầu tư cho công tác giáo dục của địa phương nói chung và Trường

Tiểu học Trần Quốc Tuấn nói riêng. Các ban ngành, đoàn thể như Hội Phụ nữ xã, Đoàn thành niên, Ban công an xã … thường xuyên có mối liên hệ, phối hợp với nhà trường trong các hoạt động, cùng với nhà trường phổ biến, tuyên truyền đến nhân dân về các chủ trương đổi mới của ngành giáo dục.

Người dân sống tại các thôn Bình Minh chủ yếu đến từ các miềm quê Thừa Thiên – Huế, Thái Bình, Quảng Nam đều có truyền thống hiếu học, rất quan tâm, đầu tư cho việc học của con cái. Phụ huynh học sinh rất quan tâm và ủng hộ việc đầu tư xây dựng CSVC, đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động rất tích cực thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng với học sinh.

Trường cũng luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của lãnh đạo thị xã mà trực tiếp và thường xuyên là lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo. Chính vì vậy mà nhiều năm học qua Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

b) Khó khăn.

Mấy năm qua do giá cà phê, hồ tiêu thấp đời sống kinh tế của người dân gặp nhiều khóa khăn. Đặc biệt là các gia đình trẻ có con đang độ tuổi học mầm non, tiểu học gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy việc đầu tư cho con đến trường cũng không được chu đáo, thâm chí có gia đình gửi con lại cho ông bà cả vợ chồng vào các khu công nghiệp ở Bình Dương làm công nhân. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành của học sinh, đặc biêt là học sinh lớp 1, 2.

Năm nay lại càng khó khăn hơn do tác động của dịch Covid-19. Số thanh niên làm việc trong các khu công nghiệp ở Bình Dương trở về không có việc làm, giá cà phê, hồ tiêu không tăng đời sông kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đên việc đầu tư, chăm lo cho con cái học hành. Chắc chắn sẽ ảnh hướng không nhỏ đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

**2. Đặc điểm tình hình nhà trường.**

**2.1. Tình hình học sinh.**

Năm học 2021 – 2022 trường có 338 học sinh được chia thành 11 lớp cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối lớp | Số lớp | TSHS | Nữ | HSDT | HSKT | HS con hộ nghèo |
| 1 | 3 | 79 | 24 |  | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 67 | 35 |  |  | 3 |
| 3 | 2 | 68 | 32 | 1 |  | 7 |
| 4 | 2 | 68 | 38 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 56 | 28 |  |  | 6 |
| **Toàn trường** | **11** | **338** | **157** | **2** | **2** | **25** |

Năm học 2021 – 2022 có 100% học sinh học 2 buổi/ngày. Trung bình 30,1 học sinh/ lớp.

**2.2 Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lí.**

Trường được biên chế đầy đủ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên báo đảm đáp ứng đúng, đủ nhu cầu công tác của đơn vị. Đội ngũ cán bộ quản lí có năng lực, có kinh nghiệm, linh động, sáng sạo và nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ giáo viên đa số có trình độ đào tạo đạt chuẩn (66,6%). Có tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tốt. Có tay nghề vững vàng, chịu khó học hỏi, tích cực trong công tác đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng với yêu cầu thực hiện Chương trinh GDPT 2018. Cụ thể:

- CBQL: 02; Nữ: 0

- Giáo viên:19 Nữ 17.

- Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1.63

Thống kê cụ thế:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CBQL/Giáo viên/Nhân viên** | **Tổng số** | | | |
| **Tổng số** | **Nữ** | **Dân tộc thiểu số** | |
| **Tổng số** | **Nữ** |
|
| **A** | **Tổng số CBQL, GV, NV** | **25** | **20** | **1** | **1** |
| **B** | **Số CBQL** | 2 |  |  |  |
|  | Hiệu trưởng | 1 |  |  |  |
|  | Phó Hiệu trưởng | 1 |  |  |  |
| **1** | **CBQL theo trình độ đào tạo** |  |  |  |  |
| 1.1 | Hiệu trưởng |  |  |  |  |
|  | + Trung cấp | 1 |  |  |  |
|  | + Cao đẳng |  |  |  |  |
|  | + Đại học |  |  |  |  |
| 1.2 | Phó Hiệu trưởng |  |  |  |  |
|  | + Trung cấp |  |  |  |  |
|  | + Cao đẳng |  |  |  |  |
|  | + Đại học | 1 |  |  |  |
| **C** | **Số giáo viên** | 19 | 17 |  |  |
| 1.1 | **Giáo viên bộ môn** | 19 | 17 |  |  |
|  | + Giáo viên tiểu học | 14 | 13 |  |  |
|  | + Giáo dục thể chất |  |  |  |  |
|  | + Âm nhạc | 1 | 1 |  |  |
|  | + Mỹ thuật | 1 | 1 |  |  |
|  | + Tiếng Anh | 1 |  |  |  |
|  | + Tin học | 1 | 1 |  |  |
|  | + TPT Đội | 1 | 1 |  |  |
| 1.2 | **Giáo viên theo trình độ đào tạo** | 19 | 17 |  |  |
|  | + Trung cấp | 1 | 1 |  |  |
|  | + Cao đẳng | 6 | 5 |  |  |
|  | + Đại học | 12 | 11 |  |  |
| **C** | **Nhân viên** | 4 | 3 | 1 | 1 |
|  | + Văn thư | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | + Kế toán | 1 | 1 |  |  |
|  | + Thiết bị, thư viên | 1 | 1 |  |  |
|  | + Bảo vệ | 1 |  |  |  |

**2.3 Cơ sử vật chất, thiết bị dạy học.**

- Khuôn viên trường có tổng diện tích 5335 m2. (có Giấy chứng nhận QSD đất).

- Tổng số phòng học, phòng chức năng: 15. Cụ thể:

+ Phòng học: 12/11 lớp;

+ Phòng học Tiếng Anh: 01

+ Phòng học tin học: 01

+ Phòng học nghệ thuật: 01

- Phòng thư viện được trang bị theo tiêu chuẩn của Room to read “thư viện thân thiện”.

- Về thiết bị phục vụ dạy học:

+ Tvi phục vụ dạy học: 7

+ Máy tính phục vụ học tập: 16

+ Đèn chiếu phục vụ dạy học: 01

- Sách, đồ dùng dạy học bảo đảm tối thiểu 1 bộ/1 lớp.

**III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 – 2022**

**3.1 Mục tiêu chung.**

Giáo dục nhà trường tiếp tục khẳng định là niềm tin của gia đình và xã hội, làm cho học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tập trung xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại và hội nhập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường cam kết thực hiện tốt và đúng lộ trình thay sách giáo khoa mới theo đúng yêu cầu của Bộ, Sở và Phòng giáo dục; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân của học sinh đối với cộng đồng, xã hội, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá; tiếp tục đổi mới công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên.

Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

**3.2 Mục tiêu cụ thể**

Năm học 2021 - 2022, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể sau:

- Huy động trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1: 100%

- Duy trì sĩ số học sinh: 100%

- Học sinh được hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi, bao gồm các năng lực chung: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; các năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất; học sinh biết yêu thương đoàn kết, biết giúp đỡ bạn bè, biết chăm sóc môi trường xanh, sạch đẹp và có các kỹ năng sống , kỹ năng giao tiếp tốt .

- Học sinh hoàn thành Chương trình tiểu học đạt: 100%

- Học sinh lên lớp thắng: 96,7%

- Học sinh phải rèn luyện trong hè (thi lại): 3,3%

- Kết quả đạt được cuối năm học cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG CHỈ TIÊU ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khối 1 | | Khối 2 | | | Khối 3 | | Khối 4 | | Khối 5 | | Toàn trường | |
|  | tshs | Tỉ lệ% | tshs | Tỉ lệ% | | tshs | Tỉ lệ% | tshs | Tỉ lệ% | tshs | Tỉ lệ% | tshs | Tỉ lệ% |
| ***I. Kết quả học tập*** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Tiếng Việt*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Hoàn thành tốt | 50 | 63.3 | 43 | 64.2 | | 30 | 44.1 | 25 | 36.8 | 26 | 46.4 | 174 | 51.5 |
| Hoàn thành | 24 | 30.4 | 20 | 29.9 | | 36 | 52.9 | 43 | 63.2 | 30 | 53.6 | 153 | 45.3 |
| Chưa hoàn thành | 5 | 6.3 | 4 | 6.0 | | 2 | 2.9 |  | 0.0 |  | 0.0 | 11 | 3.3 |
| ***2. Toán*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Hoàn thành tốt | 55 | 69.6 | 47 | 70.1 | | 34 | 50.0 | 24 | 35.3 | 29 | 51.8 | 189 | 55.9 |
| Hoàn thành | 19 | 24.1 | 16 | 23.9 | | 32 | 47.1 | 44 | 64.7 | 27 | 48.2 | 138 | 40.8 |
| Chưa hoàn thành | 5 | 6.3 | 4 | 6.0 | | 2 | 2.9 |  | 0.0 |  | 0.0 | 11 | 3.3 |
| ***3. Đạo đức*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Hoàn thành tốt | 57 | 72.2 | 44 | 65.7 | | 35 | 51.5 | 33 | 48.5 | 29 | 51.8 | 198 | 58.6 |
| Hoàn thành | 22 | 27.8 | 23 | 34.3 | | 33 | 48.5 | 35 | 51.5 | 27 | 48.2 | 140 | 41.4 |
| Chưa hoàn thành |  | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***4. TNXH (Khoa học)*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Hoàn thành tốt | 58 | 73.4 | 41 | 61.2 | | 35 | 51.5 | 32 | 47.1 | 14 | 25.0 | 180 | 53.3 |
| Hoàn thành | 21 | 26.6 | 26 | 38.8 | | 33 | 48.5 | 36 | 52.9 | 42 | 75.0 | 158 | 46.7 |
| Chưa hoàn thành |  | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***4. Lịch sử - Địa lí*** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **68** | **100** | **56** | **100** | **124** | **100** |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  | |  |  | 38 | 55.9 | 31 | 55.4 | 69 | 55.6 |
| Hoàn thành |  |  |  |  | |  |  | 30 | 44.1 | 25 | 44.6 | 55 | 44.4 |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  | |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***5. Âm nhạc*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Hoàn thành tốt | 58 | 73.4 | 40 | 59.7 | | 36 | 52.9 | 32 | 47.1 | 31 | 55.4 | 197 | 58.3 |
| Hoàn thành | 21 | 26.6 | 27 | 40.3 | | 32 | 47.1 | 36 | 52.9 | 25 | 44.6 | 141 | 41.7 |
| Chưa hoàn thành |  | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***6. Mĩ thuật*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Hoàn thành tốt | 58 | 73.4 | 39 | 58.2 | | 35 | 51.5 | 30 | 44.1 | 29 | 51.8 | 191 | 56.5 |
| Hoàn thành | 21 | 26.6 | 28 | 41.8 | | 33 | 48.5 | 38 | 55.9 | 27 | 48.2 | 147 | 43.5 |
| Chưa hoàn thành |  | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***6. Thủ công (KT)*** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **68** | **0** | **69** | **0** | **56** | **0** | **193** | **0** |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  | | 35 |  | 30 |  | 25 |  | 90 |  |
| Hoàn thành |  |  |  |  | | 33 |  | 39 |  | 31 |  | 103 |  |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ***7. HĐTN*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146** | **100** |
| Hoàn thành tốt | 58 | 73.4 | 40 | 59.7 | |  |  |  |  |  |  | 98 | 67.1 |
| Hoàn thành | 21 | 26.6 | 27 | 40.3 | |  |  |  |  |  |  | 48 | 32.9 |
| Chưa hoàn thành |  | 0.0 |  | 0.0 | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0 |
| ***8. GDTC*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Hoàn thành tốt | 58 | 73.4 | 49 | 73.1 | | 35 | 51.5 | 29 | 42.6 | 24 | 42.9 | 195 | 57.7 |
| Hoàn thành | 21 | 26.6 | 18 | 26.9 | | 33 | 48.5 | 39 | 57.4 | 32 | 57.1 | 143 | 42.3 |
| Chưa hoàn thành |  | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***9. Ngoại ngữ*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Hoàn thành tốt | 36 | 45.6 | 30 | 44.8 | | 23 | 33.8 | 16 | 23.5 | 19 | 33.9 | 124 | 36.7 |
| Hoàn thành | 43 | 54.4 | 37 | 55.2 | | 45 | 66.2 | 52 | 76.5 | 37 | 66.1 | 214 | 63.3 |
| Chưa hoàn thành |  | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***9. Tin học*** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **192** | **100** |
| Hoàn thành tốt |  |  |  |  | | 23 | 33.8 | 21 | 30.9 | 22 | 39.3 | 66 | 34.4 |
| Hoàn thành |  |  |  |  | | 45 | 66.2 | 47 | 69.1 | 34 | 60.7 | 126 | 65.6 |
| Chưa hoàn thành |  |  |  |  | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***II. Năng lực cốt lõi*** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Năng lực chung*** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***TC& TH(TPV,TQ)*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Tốt | 53 | 67.1 | 41 | 61.2 | | 46 | 67.6 | 32 | 47.1 | 47 | 83.9 | 219 | 64.8 |
| Đạt | 26 | 32.9 | 26 | 38.8 | | 22 | 32.4 | 36 | 52.9 | 9 | 16.1 | 119 | 35.2 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***GT-HT (HT)*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Tốt | 53 | 67.1 | 41 | 61.2 | | 38 | 55.9 | 32 | 47.1 | 41 | 73.2 | 205 | 60.7 |
| Đạt | 26 | 32.9 | 26 | 38.8 | | 30 | 44.1 | 36 | 52.9 | 15 | 26.8 | 133 | 39.3 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***GQVT&ST*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Tốt | 53 | 67.1 | 40 | 59.7 | | 39 | 57.4 | 30 | 44.1 | 32 | 57.1 | 194 | 57.4 |
| Đạt | 26 | 32.9 | 27 | 40.3 | | 29 | 42.6 | 38 | 55.9 | 24 | 42.9 | 144 | 42.6 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***Năng lực đặc thù*** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ***Ngôn ngữ*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146** | **100** |
| Tốt | 53 | 67.1 | 40 | 59.7 | |  |  |  |  |  |  | 93 | 63.7 |
| Đạt | 26 | 32.9 | 27 | 40.3 | |  |  |  |  |  |  | 53 | 36.3 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 |  | 0.0 | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0 |
| ***Tính toán*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146** | **100** |
| Tốt | 53 | 67.1 | 41 | 61.2 | |  |  |  |  |  |  | 94 | 64.4 |
| Đạt | 26 | 32.9 | 26 | 38.8 | |  |  |  |  |  |  | 52 | 35.6 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 |  | 0.0 | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0 |
| ***Khoa học*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146** | **100** |
| Tốt | 53 | 67.1 | 40 | 59.7 | |  |  |  |  |  |  | 93 | 63.7 |
| Đạt | 26 | 32.9 | 27 | 40.3 | |  |  |  |  |  |  | 53 | 36.3 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 |  | 0.0 | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0 |
| ***Thẩm mĩ*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146** | **100** |
| Tốt | 53 | 67.1 | 41 | 61.2 | |  |  |  |  |  |  | 94 | 64.4 |
| Đạt | 26 | 32.9 | 26 | 38.8 | |  |  |  |  |  |  | 52 | 35.6 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 |  | 0.0 | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0 |
| ***Thể chất*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146** | **100** |
| Tốt | 53 | 67.1 | 40 | 59.7 | |  |  |  |  |  |  | 93 | 63.7 |
| Đạt | 26 | 32.9 | 27 | 40.3 | |  |  |  |  |  |  | 53 | 36.3 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 |  | 0.0 | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0 |
| ***III. Phẩm chất chủ yếu*** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ***Yêu nước*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146** | **100** |
| Tốt | 74 | 93.7 | 65 | 97.0 | |  |  |  |  |  |  | 139 | 95.2 |
| Đạt | 5 | 6.3 | 2 | 3.0 | |  |  |  |  |  |  | 7 | 4.8 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 |  | 0.0 | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0 |
| ***Nhân ái (CH, CL)*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Tốt | 74 | 93.7 | 65 | 97.0 | | 41 | 60.3 | 34 | 50.0 | 43 | 76.8 | 257 | 76.0 |
| Đạt | 5 | 6.3 | 2 | 3.0 | | 27 | 39.7 | 34 | 50.0 | 13 | 23.2 | 81 | 24.0 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***Chăm chỉ (TT, TN)*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Tốt | 54 | 68.4 | 41 | 61.2 | | 41 | 60.3 | 36 | 52.9 | 36 | 64.3 | 208 | 61.5 |
| Đạt | 25 | 31.6 | 26 | 38.8 | | 27 | 39.7 | 32 | 47.1 | 20 | 35.7 | 130 | 38.5 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***Trung thực ( TT, KL)*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Tốt | 65 | 82.3 | 53 | 79.1 | | 49 | 72.1 | 42 | 61.8 | 47 | 83.9 | 256 | 75.7 |
| Đạt | 14 | 17.7 | 14 | 20.9 | | 19 | 27.9 | 26 | 38.2 | 9 | 16.1 | 82 | 24.3 |
| Cần cố gắng |  | 0.0 |  | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***Trách nhiệm ( ĐK,YT)*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** | **100** |
| Tốt | 60 | 75.9 | 47 | 70.1 | | 49 | 72.1 | 50 | 73.5 | 54 | 96.4 | 260 | 76.9 |
| Đạt | 19 | 24.1 | 20 | 29.9 | | 19 | 27.9 | 18 | 26.5 | 2 | 3.6 | 78 | 23.1 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ***IV. Đánh giá KQGD*** | **79** | **100** | **67** | **100** | | **68** | **100** | **68** | **100** | **56** | **100** | **338** |  |
| - Hoàn thành xuất | 33 | 41.8 | 24 | 35.8 | |  |  |  |  |  | 57/146 | | 39 |
| - Hoàn thành tốt | 15 | 19.0 | 13 | 19.4 | | 32 | 50.0 | 24 | 64.7 | 24 | 53.6 | 108 | 31,9 |
| - Hoàn thành | 26 | 32.9 | 26 | 38.8 | | 34 | 2.9 | 44 | 0.0 | 32 | 0.0 | 162 | 47,9 |
| - Chưa hoàn thành | 5 | 6.3 | 4 | 6.0 | | 2 | 2.9 |  | 0.0 |  | 0.0 | 11 | 3,3 |

**IV. TỔ CHỨC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.**

**1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục.**

Trường tổ chức 100% số lớp, số học sinh học 2 buổi/ngày; 9 buổi/tuần và mỗi ngày không quá 7 tiết chính khóa.

Cụ thể: *(kèm theo phụ lục 1.1)*

**2. Các hoạt động giáo dục tập thể trong năm học:**

Các hoạt động tập thể sẽ được tổ chức xuyên suốt trong năm học với mỗi tháng một chủ đề phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, được tổ chức dưới nhiều hình thức như: trải nghiệm dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động tập thể bằng ngoại khóa, tổ chức các cuộc thi, trò chơi… *(Kèm theo Phụ lục 1.2)*

**3. Khung thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục.**

**3.1 Khung thời gian thực hiện chương trình năm học.**

Căn cứ Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lắk Ban hành kế hoạch năm học 2021-2022 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk.

Căn cứ Công văn số 286/PGD ĐT ngày 3/9/2021 V/v Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022.

- Ngày tựu trường: 01/9/2021.

- Ngày khai giảng năm học: 05/9/2021

- Ngày bắt đầu và kết thúc học kì I: Bắt đầu ngày 15/9/2021 và kết thúc ngày 21/01/2022 gồm 18 tuần.

- Ngày bắt đầu và kết thúc học kì II: Bắt đầu ngày 24/01/2022 và kết thúc ngày 28/5/2022 gồm 17 tuần.

- Ngày kết thúc năm học: 31/5/2022

**3.2 Kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục.**

Căn cứ chương trình sách giáo khoa các môn học được sử dụng trong nhà trường;

Căn cứ nội dung hướng dẫn sử dụng các tài liệu như Tài liệu giáo dục địa phương, văn hóa giáo thông và các nội dung lồng ghép. Kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học cụ thể.Thời gian tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động gáo dục theo từng tuần, tháng và thống kê số tiết dạy theo tuần, học kì cụ thể *(Kèm theo Phụ lục 1.4)*

3.2.1 Quy định về lịch sinh hoạt Tổ chuyên môn và lịch sinh hoạt chuyên môn nhà trường:

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt vào các tuần đầu và giữa của các tháng.

- Sinh hoạt chuyên môn Trường sẽ tổ chức vào tuần cuối cùng của các tháng.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm trường: sẽ căn cứ theo lịch của bộ phận tiểu học – Phòng GD ĐT.

3.2.2 Quy định về các ngày nghỉ lễ, các hoạt động ngoại khóa:

\* Các ngày nghỉ lễ gồm tết dương lịch, Tết Nguyên Đán, giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5. Được bố trí dạy bù cụ thể như sau:

- Tết Dương lịch được nghỉ vào ngày thứ 2 tuần 16 được bố trí dạy bù như sau:

Chiều thứ 6 (10/12) dạy bù sáng thứ 2 (1/1), chiều thứ 6 (24/12) dạy bù chiều thứ 2 (1/1)

- Tết Nguyên Đán nghỉ nguyên tuần. Từ ngày 31/1 đến hết ngày 4/2/2022.

- Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ vào ngày thứ 2 (11/4) tuần 29 được bố trí dạy bù như sau: Chiều thứ 6 (8/4) dạy bù sáng thứ 2 (11/4); chiều thứ 6 (15/4) dạy bù chiều thứ 2 (11/4)

- Nghỉ lễ 30/4 được nghỉ vào ngày thứ 6 tuần 31 được bố trí bù như sau: Chiều thứ 6 (22/4) dạy bù sáng thứ 6 (29/4)

- Nghỉ lễ 1/5 sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 tuần 32 được bố trí dạy bù như sau: Chiều thứ 6 (6/5) dạy bù sáng thứ 2 (2/5), Chiều thứ 6 (13/5) dạy bù chiều thứ 2 (2/5)

\* Các hoạt động giáo dục (ngoại khóa) trong năm học được bố trí dạy bù như sau:

- Ngoại khóa: Tổ chức tết Trung thu cho học sinh vào chiều thứ 2 (14/8 AL) tuần 1 được bố trí dạy bù vào chiều thứ 6 cùng tuần.

- Ngoại khóa: Tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 được tổ chức vào ngày thứ 6 (19/11) tuần 9. Sáng thứ sáu được bố trí dạy bù vào chiều thứ 6 (12/11) tuần 8.

- Ngoại khóa: Tổ chức các trò chơi dân gian, ngày hội “Tết Việt” được tổ chức vào chiều 28/1 (26/12 Âm lịch)

- Ngọai khóa: Ngày đọc sách và ngày Hội thiếu nghi vui khỏe được tổ chức vào ngày thứ 6 (25/3) tuần 26. Sáng thứ 6 được bố trí dạy bù vào chiều thứ 6 ngày 11/3 tuần 24.

Ngoài ra trong năm học căn cứ theo tính hình thực tế và theo yêu cầu của Liên Đội nhà trường sẽ có kế hoạch bổ sung tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Rung chuông vàng, Hội thi nấu ăn, cắm hoa …*(Kèm theo phụ lục 1.2)*

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Ban giám hiệu.**

**1.1. Nhiệm vụ chung.**

Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường theo kế hoạch đã đề ra;

Phối hợp với tổ chức Công đoàn; đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể trong trường để thống nhất kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, học kì và năm học..

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo kế hoạch đã được lập; tổ chức hội ý để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kịp thời khi có các hoạt động phát sinh hoặc các hoạt động bị chồng chéo.

**1.2. Hiệu trưởng**

Quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện các hoạt động của nhà trường theo các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng;

Trực tiếp phụ trách một số hoạt động giáo dục trong nhà trường; Xây dựng các kế hoạch chi tiết mình trực tiếp phụ trách;

Phân công phân nhiệm nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể, thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; lập kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể cho năm học, học kì, tháng, tuần theo quy định.

Trực tiếp phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, phụ trách và chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ, chỉ đạo các hoạt động của liên đội, các hoạt động ngoại khóa.

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường theo kế hoạch, kịp thời điều chỉnh, tư vấn để bán sát và thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí đã xây dựng trong kế hoạch năm học.

Phối hợp cùng BĐDCMHS, thông qua BĐDCMHS thúc đẩy mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường – gia đình và xã hội nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác giáo dục toàn diện cho học sinh; xây dựng kế hoạch xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy học ngày càng tiên tiến, hiện đại thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018.

Phối hợp cùng BCH Công đoàn xây dựng khối đoán kết nội bộ, tạo sức mạnh tập thể thực hiện thành công kế hoạch năm học 2021-2022.

**1.3. Phó Hiệu trưởng.**

Giúp Hiệu trưởng phụ trách hoạt động chuyên môn; Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học, học kì, tháng tuần cụ thể phù hợp với thực tế. Xây dựng các kế hoạc hỗ trợ chuyên môn như chuyên đề, giáo dục hòa nhập, ...

Trực tiếp phụ trách, xây dựng và triển khai công tác đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thực hiện Chương trình GDPT 2018; trực tiếp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn, tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông về giáo dục, phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tư vấn chuyên môn cho nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

Tham mưu, tăng cường trang thiết bị phục vụ cho dạy theo chuẩn quy định.

Kịp thời phản ánh với Hiệu trưởng những vấn đề phát sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp và hiệu quả.

**2. Tổ chức Công đoàn.**

Phối hợp cùng Hiệu trưởng tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong năm học; các hội thi, tổ chức các hoạt động VH-VN-TT trong nhà trường nhân các dịp lễ, tết.

Phối hợp cùng BGH tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động CBGVNV thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai việc đăng kí nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh đên 100% đoàn viên trong đơn vị.

Phối hợp cùng Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng một cách công khai, minh bạch và chính xác; hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm, công tác đánh giá giáo viên, đánh giá CBCCVC cuối năm.

Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, việc chấp hành các nội quy, quy chế, công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên ....

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBGVNV trong đơn vị để phán ánh lên BGH qua đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch thực hiện hoặc kịp thời xử lí các biểu hiện vi phạm trong đơn vị.

Phối hợp cùng Hiệu trưởng xây dựng khối đoàn kết nội bộ xung quanh BGH tạo nên sức mạnh tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

**3. Tổ trưởng Tổ chuyên môn, tổ trưởng Tổ hành chính.**

- Tổ chuyên môn: Có nhiệm vụ xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của tổ đến từng giáo viên trong tổ. Xây dựng kế hoạch hoạt dạy học các môn học, hoạt động giáo dục của khối; xây dựng kế hoạch mở chuyên đề (chú trọng các chuyên đề về nghiên cứu bài học), sinh hoạt tổ chuyên môn theo tháng, học kì, năm học.

Hướng dẫn giáo viên (nhân viên) lập kế hoạch cá nhân (kế hoạch giáo dục và các hoạt động chuyên môn);

Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ giáo viên trong tổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Tổ hành chính: có nhiệm vụ xử lí, tham mưu cho Hiệu trưởng về các văn bản, công văn đi, đến. Kịp thời xử lí các văn bản của cấp trên theo đúng thẩm quyền.

Bộ phận tài vụ thực hiện công tác tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thu, chi NSNN và các khoản thu khác. Chi trả các khoản lương, thưởng kịp thời và chính xác cho CBGVNV đơng vị.

**4. Giáo viên, nhân viên.**

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của trường, của tổ, xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo tuần, tháng, học kì và năm học; Thiết kế, xây dựng kế hoạch bài dạy theo tình thần đổi mới theo Chương trình GDPT 2018 dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Kế hoạch của mỗi cá nhân phải được xây dựng dựa trên chỉ tiêu đề ra của BGH; đảm bảo tính đồng bộ, liên thông với kế hoạch chung của nhà trường.

Tích cực trao đổi với đồng nghiệp về các vấn đề chuyên môn. Tích cực tham gia dạy chuyên đề và các hoạt động tập thể do nhà trường và các đoàn thể trong nhà trường phát động.

**5. Tổng phụ trách Đội.**

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Phối hợp với các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm trong năm học.

Trực tiếp phụ trách các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa như tổ chức Trung thu, Hội thi văn nghệ, Hội thi “Rung chuông vàng” ….

Trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn để các GV phụ trách (GVCN lớp) hoàn thành công tác của các chi đội, sao nhi đồng …

Thành lập các ban của liên đội để thức đẩy mọi hoạt động của liên đội.

Xây dựng tiêu chí thi đua của liên đội.

**6. Nhân viên Thư viện.**

Quản lý mọi hoạt động của thư viện, thiết bị.

Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.

Khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.

Tổ chức Ngày hội đọc sách.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022 của Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn. Nhà trường yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Phòng GD&ĐT: b/c  - Đảng ủy, UBND xã: b/c  - Hội đồng trường: b/c - Ban đại diện CMHS: p/h - Công đoàn trường;t/h - Tổ trưởng chuyên môn; GV (t/h) - Lưu: hồ sơ, VT. | **KT. HIỆU TRƯỞNG**  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Hữu Trãi** |