|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM  **TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN**  Số:….. /BC-ĐĐT-TCM | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Đại Lộc, ngày 06 Tháng 01 năm 2023* |

**BÁO CÁO SƠ KẾT TỔ CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2022-2023**

**TỔ:HÓA-SINH- CN**

***Kính gởi: BGH trường THPT Đỗ Đăng Tuyển.***

Thực hiện nhiệm vụ chương trình năm học 2022-2023.

Nay tổ HÓA –SINH-CN Báo cáo sơ kết tổ chuyên môn học kì 1 năm học 2022-2023 gồm các nội dung sau:

**I. NỀ NẾP CM HỌC KỲ I**

***1. Tình hình thực hiện KH giảng dạy của môn học:***

- Ở sổ đầu bài so với KH giảng dạy (Tiến độ chương trình):

+ Khối 10: thực hiện đầy đủ so với KH giáo dục.

+ Khối 11: thực hiện đầy đủ so với KH giáo dục.

+ Khối 12: thực hiện đầy đủ so với KH giáo dục.

- Tình hình đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học: Việc đổi mới PPDH và ứng dụng CNTT được thực hiện tốt, các tiết dạy hầu hết ứng dụng CNTT và phát triển năng lực học sinh thông qua các hoạt động nhóm; phát triển kỹ năng hoạt động nhóm, trình bày, phản biện và năng lực làm việc trên máy tính của học sinh.

***2. Tình hình hồ sơ sổ sách, KH bài dạy:***

- Số giáo viên đủ hồ sơ: 9 giáo viên - Số giáo viên thiếu hồ sơ: 0 giáo viên.

- Số lần đã kiểm tra hồ sơ của tổ viên trong HKI: 02 lần/ 1GV.

***3. Tình hình đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh:*** *các cột kiểm tra thực hiện đúng theo thông tư 26 của Bộ GD&ĐT; đối với các cột kiểm tra thường xuyên được kiểm tra nhiều lần và đa dạng các hình thức khác nhau: kiểm tra vấn đáp; sản phẩm hoạt động, làm bài tập,...*

***4. Nề nếp hội họp,sử dụngĐHDH và thí nghiệm thực hành trong học kỳ I:***

- Về nề nếp hội họp (họp Hội đồng, họp tổ chuyên môn):

+Họp Hội đồng: các thành viên trong tổ tham gia đầy đủ,vài trường hợp trể

+ Họp tổ CM: tổ chức họp tổ theo đúng qui định 2 lần/1 tháng: 8 lần.

- Về công tác thí nghiệm thực hành,và sử dụng ĐDDH: Các bài thực hành tiến hành theo kế hoạch dạy học,một số bài lớp 10 chưa thực hiện được

***5. Công tác kiểm tra nội bộ trong kỳ I:***

*-* Tổng số giáo viên được kiểm tra toàn diện : 2 GV.

*-* Tổng số giáo viên được kiểm tra chuyên đề : 2 GV.

+ Xếp loại : 4 Tốt, 0 Khá, 0 TB, 0 Yếu.

***6. Công tác tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cở sở, cấp tỉnh; soạn bài giảng***

***E Learing***

- Tổng số giáo viên tham gia GVG cấp cơ sở : 2: Đạt 2 GV, Không đạt : 0 GV

- Tổng số giáo viên tham gia cấp tỉnh : 1 GV

- Tổng số bài soạn E Learing:

***7. Số lần quan sát tiết dạy (Dự giờ):*** 03 tiết (cả tổ).

***8. Công tác quản lý và hoạt động của tổ nhóm chuyên môn:***

- Số tiết phân công dạy thay: 9 tiết

- Số tiết không phân công dạy thay được: 1 tiết, lý do: không phân công dạy thay trùng thời khóa biểu.

- Số tiết giáo viên bỏ giờ không lý do: 0 tiết. Có Lý do: 0 tiết.

- Về nội dung, số lần sinh hoạt tổ chuyên môn:

+ Số lần: 8 lần theo qui định.

+ Nội dung: theo kế hoạch hoạt động chuyên môn từng tháng của tổ, của nhà trường, công tác sinh hoạt chuyên đề, đổi mới PPDH, đổi mới PP kiểm tra dánh giá, phân công ra đề thi giữa kỳ, cuối kỳ; đánh giá sinh hoạt theo chủ đề, nghiên cứu bài học; công tác kiểm tra nội bộ.

***- Hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề trong học kỳ I:***

+ Số ngoại khóa thực hiện: 01 lần.

+ Tên các ngoại khóa: Rung chuông vàng stem.

- Số chuyên đề đã thực hiện ( SH chuyên đề ): 2 chuyên đề.

+Tên chuyên đề đã thực hiện :

1. **Cacbon và hợp chất khối 11**

**2.** **Tên chuyên đề HK1*:*** *Sức khỏe sinh sản vị thành niên.*

***\* Nhận xét chung về tình hình thực hiện nề nếp chuyên môn:***

- Về việc thực hiện KH giảng dạy (hoàn thành, chưa hoàn thành, lý do): Hoàn thành theo KH dạy học

- Về phê và xếp loại sổ đầu bài: đầy đủ.

- Về cập nhập sổ điểm theo quy định của trường: Thực hiện đúng thời gian, đầy đủ theo qui định.

- Về hồ sơ sổ sách: đầy đủ theo qui định.

- Về nề nếp lên lớp (kể cả vào trễ, ra sớm): thực hiện tốt, không có hiện tượng vào trễ, ra sớm.

- Về thực hiện quy chế chuyên môn: đầy đủ theo KH của nhà trường, kế hoạch của tổ.

**II. CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN HKI:**

1. **Chất lượng của giáo viên theo môn: Môn Hóa :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Các lớp dạy** | | | **Tỉ lệ bình quân( theo khối lớp dạy)tỉ lệ đạt TB trở lên** | | | | |
| **Khối 10** | **Khối 11** | **Khối 12** | **Khối 10** | **Khối 11** | | **Khối 12** | |
| 1 | Đặng Ngọc Vũ | 2 | 1,4,5 | 2,3,7,8 |  |  |  | |
| 2 | Phan Thị Thanh Hiền | 1 | 2,6,7 | 1,6,11,12 |  |  |  | |
| 3 | Lê Thị Tường Vân | 3 | 3,8,9,10 | 4,5,9,10 |  |  |  | |
| 4 | Trần Kim Đạo | 4,5 |  |  |  |  |  | |

**Môn Sinh- Công Ngệ 10.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Các lớp dạy** | | | **Tỉ lệ bình quân( theo khối lớp dạy)tỉ lệ đạt TB trở lên** | | | | |
| **Khối 10** | **Khối 11** | **Khối 12** | **Khối 10** | **Khối 11** | | **Khối 12** | |
| 1 | Trần Văn Hưng | CN 1,2,3,4,5,6 |  | 3,5,6,9,10 |  |  |  | |
| 2 | Phan Thị Hương |  | 1,2,3,4,5,6 | 1,4,11,12 |  |  |  | |
| 3 | Phan Thị Diễm |  |  | 2,7,8 |  |  |  | |
| 4 | Ngô Văn Diêu | 3,4,5,6,7,8,910,11CN 7,8,9,10,11 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Môn** | **Khối** | **Tỷ lệ %từ TB trở lên** | **So với kế hoạch tổ(tăng,giảm)** |
| Hóa học | 10 |  | Vượt |
| Hóa học | 11 |  | Chưa đạt |
| Hóa học | 12 |  | Chưa đạt |
|  |  |  |  |
| **Toàn trường** |  |  | **83,23%** |

1. **Chất lượng bộ môn học kỳ I đạt được (theo khối lớp và toàn trường)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Môn** | **Khối** | **Tỷ lệ %từ TB trở lên** | **So với kế hoạch tổ(tăng,giảm)** |
| Sinh học | 10 |  | Đạt |
| Sinh học | 11 |  | Đạt |
| Sinh học | 12 |  | Đạt |
| **Công nghệ** | **10** |  |  |
| **Toàn trường** |  |  |  |

**3) *Nhận xét chung về chất lượng bộ môn (So với kế hoạch):*** *Chất lượng bộ môn tổ tương đối cao, tuy nhiên chưa đạt so với kế hoạch.*

**IV/ Kết quả xếp loại cuối học kỳ I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Xếp loại** | **Xếp loại HSSS** |
| 1 | Đặng Ngọc Vũ | Tốt | Tốt |
| 2 | Phan Thị Thanh Hiền | Tốt | Tốt |
| 3 | Lê Thị Tường Vân | Tốt | Tốt |
| 4 | Trần Kim Đạo | Tốt | Tốt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Phan Thị Tuyết | Tốt | Tốt |
| 6 | Trần Văn Hưng | Tốt | Tốt |
| 7 | Phan Thị Hương | Tốt | Tốt |
| 8 | Phan Thị Diễm | Tốt | Tốt |
| 9 | Ngô Văn Diêu | Tốt | Tốt |

**V. Đánh giá chung:**

1**/Ưu điểm:**

* Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của trường.
* Thực hiện đầy đủ kiểm tra nội bộ.
* Thực hiện đầy đủ chuyên đề, nghiên cứu bài học.
* Tiến hành đổi mới PPDH theo hướng phát triển năng lực học sinh.
* Đổi mới PPKTĐG học sinh theo thông tư 26 của BGDĐT.

- Giáo viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, có đầu tư trong công tác bồi dưỡng. Học sinh tham gia nhiệt tình.

2/ **Tồn tại:** Chất lượng chuyên môn khối12 của bộ môn hóa chưa đạt so với kế hoạch của tổ trong năm học 2022-2023.

**VI. Kiến nghị và đề xuất với trường và cấp trên:**

Mua dụng cụ và hóa chất.

***Trên đây là Báo cáo sơ kết tổ chuyên môn học kì 1 năm học 2022-20 23 của tổ Hóa-Sinh-CN trường THPT Đỗ Đăng Tuyển. Kính báo cáo.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - BGH (báo cáo);  - Lưu: Tổ CM, VT. | **XÁC NHẬN CỦA BGH**  **TL. HIỆU TRƯỞNG**  **P. HIỆU TRƯỞNG**  **……………………………..** | **TTCM**    **Đặng Ngọc Vũ** |
|  |  |  |