**PHỤ LỤC IX: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI**

**I. CHỈ TIÊU** *(kèm theo KH số 03/KH-THCSTH ngày 22/9/2023)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GVBD** |  | **LỚP 6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Xếp thứ trong huyện** | | | |
| Thùy | **TOÁN** | | | | | | | | | **NGỮ VĂN** | | | | | | | | | **TIẾNG ANH** | | | | | | | | |
| Trình | **Nhất** | **Nhì** | | **Ba** | | **KK** | | **Số giải** | | **Nhất** | **Nhì** | **Ba** | | **KK** | | **Số giải** | | | **Nhất** | | **Nhì** | | **Ba** | **KK** | | **Số giải** | | **Toán** | **NV** | | **T.Anh** |
| Nguyệt | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | |  | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | 0 | | 1 | | 2 | 0 | | 3 | | 6->9 | 7->9 | | 6->9 |
| **GVBD** | **LỚP 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Xếp thứ trong huyện** | | | |
| Thùy | **TOÁN** | | | | | | | | | **NGỮ VĂN** | | | | | | | | | **TIẾNG ANH** | | | | | | | | |
| Linh | **Nhất** | **Nhì** | | **Ba** | | **KK** | | **Số giải** | | **Nhất** | **Nhì** | **Ba** | | **KK** | | **Số giải** | | | **Nhất** | | **Nhì** | | **Ba** | **KK** | | **Số giải** | | **Toán** | **NV** | | **T.Anh** |
| Duyến | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | 0 | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 9->10 | 6->8 | | 6->8 |
| **GVBD** | **LỚP 8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Xếp thứ trong huyện** | | | |
| Hoạt | **TOÁN** | | | | | | | | | **NGỮ VĂN** | | | | | | | | | **TIẾNG ANH** | | | | | | | | |
| Linh | **Nhất** | **Nhì** | | **Ba** | | **KK** | | **Số giải** | | **Nhất** | **Nhì** | **Ba** | | **KK** | | **Số giải** | | | **Nhất** | | **Nhì** | | **Ba** | **KK** | | **Số giải** | | **Toán** | **NV** | | **T.Anh** |
| Duyến | 1 | 1 | | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | 0 | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 5->10 | 8-11 | | 6-10 |
| **GVBD** | **KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Xếp thứ trong huyện** | | | |
| Hồng | VẬT LÍ | | | | | | | | | HÓA HỌC | | | | | | | | SINH HỌC | | | | | | | | | |
| Vân | **Nhất** | | **Nhì** | | **Ba** | | **KK** | | **Số giải** | **Nhất** | **Nhì** | | **Ba** | | **KK** | | **Số giải** | **Nhất** | | **Nhì** | | **Ba** | | | **KK** | | **Số giải** | **LÍ** | **HÓA** | **SINH** | |
| Hoan | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | | 0 | | 1 | | | 2 | | 3 | 6->12 | 6-10 | 9->12 | |
| **GVBD** | **LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8/ ĐIỀN KINH - CỜ VUA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Xếp thứ trong huyện** | | | |
| Thiều | LỊCH SỬ | | | | | | | | | ĐỊA LÍ | | | | | | | | ĐIỀN KINH | | | | | | | | | |
| Tươi | **Nhất** | | **Nhì** | | **Ba** | | **KK** | | **Số giải** | **Nhất** | **Nhì** | | **Ba** | | **KK** | | **Số giải** | **Nhất** | | **Nhì** | | **Ba** | | | **KK** | | **Số giải** | **LS** | **ĐL** | **ĐK** | |
| Quân/Lan | 0 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | | 2 | | 1 | | | 2 | | 5 | 6->10 | 5->9 | 9->12 | |

**II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Yêu cầu** | **Thời gian**  **thực hiện** | **Người thực hiện** | **Ghi chú** |
| 1 | Thành lập 3 ĐT: Toán, N.văn, T.Anh | Mỗi đội 2-3 (T/G) | 04-07/10 | Thùy/Hoạt/Linh/Trình/Nguyệt/Duyến | *G.lưu huyện ngày 30/01* |
| 2 | XDKHBD, KHBD (g.án BD) | Chi tiết, cụ thể=>NL |
| 3 | Duyệt KHBD, KHBD của GV | Kịp thời | 09/10 | HT/Tổ trưởng |
| 4 | Tiến hành BD theo TKB | Đúng t/g biểu; TKB | 09/10 | Thùy/Hoạt/Linh/Trình/Nguyệt/Duyến  Và Ban chuyên môn |
| 5 | KSCL, đánh giá NL học sinh | p/a đúng NL học sinh | 2 tuần 1 lần |
| **6** | **Thực hiện các c/v như mục 1-5 trên đối với 5 ĐT 5 môn lớp 8: Lí Hóa Sinh Sử Địa bắt đầu từ 12/01/2024** | | | | *29/4* |

**III. THỜI KHÓA BIỂU**

**1. Đối với 3 đội tuyển Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh**

*Thực hiện từ 09/10/2023*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/ĐT** | **LỚP 6** | | | **LỚP 7** | | | **LỚP 8** | | | **Ghi chú** |
| **Toán** | **Ngữ văn** | **T.Anh** | **Toán** | **Ngữ văn** | **T.Anh** | **Toán** | **Ngữ văn** | **T.Anh** |
| 2 |  |  |  |  |  | Duyến |  |  |  | *Chủ động, tăng cường BD trong các buổi học thêm* |
| 3 |  |  |  | Thùy | Linh |  |  |  |  |
| 5 | Thùy | Trình | Nguyệt |  |  |  | Hoạt | Linh | Duyến |

\* Từ 13/11/2023: tăng lên 2 buổi/tuần. Tổng số buổi/môn: *27 buổi (tối thiểu; tối đa không quá 30 buổi/môn).*

\* Ngoài thời gian bồi dưỡng theo TKB trên, GVBD cần lưu ý bồi dưỡng, tăng cường KTKN, hình thành NL cho các em trong các ĐT ngay tại các tiết học chính khóa trên lớp. Xếp chỗ ngồi các em trong ĐT cùng bàn, liền bàn và có thêm những nhiệm vụ học tập riêng.

**2. Đối với ĐT Điền kinh và Cờ Vua**

*Thực hiện từ 16/10/2023*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/ĐT** | **Điền kinh** | **Cờ Vua** | **Ghi chú** |
| 3 và 7 | Quân, Lan | | *2 buổi/tuần đối với Điền kinh = 20 buổi/cả đợt* |

**\* Cờ Vua**: đ/c Quân Lan tận dụng thời gian các tiết học chính khóa buổi sáng để huấn luyện và HDHS tự luyện với máy tính tại nhà; không bố trí có buổi riêng buổi chiều.

**2. Đối với 5 đội tuyển lớp 8**

*Thực hiện từ 12/01/2024*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/ĐT** | **Vật lí** | **Hóa học** | **Sinh học** | **Lịch sử** | **Địa lý** | **Ghi chú** |
| 2 | Hồng | Vân | Hoan | Thiều | Tươi | 2 buổi/tuần |
| 6 |

\* Tổng số buổi/môn: *27 buổi (tối thiểu; tối đa không quá 30 buổi/môn)*

\* Ngoài thời gian bồi dưỡng theo TKB trên, GVBD cần lưu ý bồi dưỡng, tăng cường KTKN, hình thành NL cho các em trong các ĐT ngay tại các tiết học chính khóa trên lớp. Xếp chỗ ngồi các em trong ĐT cùng bàn, liền bàn và có thêm những nhiệm vụ học tập riêng.

**3. Một số quy định**

**3.1. Về thời gian BD:** mỗi buổi học, huấn luyện (ĐK) bắt đầu từ 14h00’ và kết thúc chậm nhất lúc 17h00’.

**3.2. Về KSĐGNL**: từng môn GVBD/HL tự kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh sau mỗi 2 tuần bồi dưỡng. Trường sẽ KSĐG: 1 lần/tháng.

**3.3. GVBD/HL có trách nhiệm**: XDKH, soạn KHBD và ký duyệt đúng QCCM; đảm bảo **tuyệt đối an toàn cho học sinh** trong quá trình bồi dưỡng, huấn luyện – **nhất là 5 môn Điền kinh**; phê ký SĐB kịp thời, đúng quy định. Báo cáo quá trình BDHK với Hiệu trưởng và thứ

7 hàng tuần. GVCN các lớp có học sinh tham gia các đội tuyển có trách nhiệm phối hợp, động viên tinh thần, tư vấn PP và thái độ, xây dựng động cơ phấn đấu cho học sinh và các đề xuất, kiến nghị khác khi GVBD/HL có đề nghị.